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TOM PLAYFAIR
OF HOE HIJ EEN BEGIN MAAKTE
DOOR FRANCIS J. FINN, S. J.
SCHRIJVER VAN ,,PERCY WYNN", ,,HARRY DEE'', ENZ.

DERDE UITGAVE
NAAR DEN TWAALFDEN
AMERIKAANSCHEN DRUK

VERTAALD DOOR J. J. G. WAHLEN
GEILLUSTR. DOOR EUGENE LUCKER

N. V. DE R. K. BOEKC&~TRALE -

AMSTERDAM

VOORREDE
VAN DEN TWAALFDEN (AMERIKAANSCHEN) DRUK

De wederwaardigheden, welke bet: bandschrifi. van ,, Tom
Playfair" beef!. ondergaan, zouden op zich zelven alleen reeds
een geschiedcnis uitmaken. Hoe bet -- zeven jaar geleden geschrcven were; voor een klas van bet college, zonder er bij
te denlH;n het ooit door den druk openbaar te maken; hoe
gedeellen daarvan a!lengs gedrukt werden, boe de schrijver, jaren
geleden, maar niet tot een besluil kon komeu of hij de overige
gedeelten van bet hoek zou opzenden naar een uitgever of ze
zou werpen in de snippermand; hoe de hartelijke ontvangst van
,,Percy Wynn" en de gunstige beoor<leeling van ,, Tom Playfair"
d1_,,, .. critici en lez•ors hem aanspoorden tH:ot eerbiedwaardige
handschrift -- verv::iB.rdigd in allerlei snippemI"en, geschreven
met pootlood, met i;:·h~, op allerlei soorten en kwaliteiten vari
papier - uit de kasi ie halen en vervolgens eer' groat gedeelte
van ziju vacaatied2gen {van Juli tot einde AuJI·nstus 1891) te
be!-=lPthn, om het na k zien; hoe de zeer f_iewa<irdeerde rnad
e~1 hemoedigende woord(-'\n zijner letterk11ndigE vrienden hem
bi,' die herziening var. uieust waren - zijn al dis dingen niet
Gnuitwischbaar in 's sehrijvers geheugen gegrif:?
En nu waagt hij het, deze geschiedenit:i aar; de jongens en
mf'is.\es van dit land aan te bieden, in ce hoop, dat het hun
ee;1 gezond genoegen zal verschaffen.
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Door de figuur, welke den weidschen titel van lzysteronproteron draagt, niet alleen op volzinnen, doch zelfs op boekdeelen toe te passen, gaf hij ,,Percy Wynn" het eerst uit,
alhoewel de lotgevallen van dezen volgen op die van Tom. De
re den voor dit handelwijze moge worden afgeleid uit hetgeen
betreffende bet handschrift van Tom Playfair gezegd is.
St. Maure is een schuilnaam voor een zeker college in het
Westen van N. A. Behalve verdichte gebeurtenissen heeft de
schrijver 7oor zijn doel zich ook soms vrijheden veroorloofd
omtrent de plaatselijke omgeving, doch in groote en grove h-ekken
heeft hij zich gehouden aan bet oorspronkelijke model.
Het is haast onnoodig te zeggen, dat het werkelijk bestaande
college nooit door den bliksem is getroffen; de ,,koepel", waarin
een verschrikkelijk voorval plaats heeft, in achterstaande bladzijden verhaald, werd niet opgetrokken doo~ een architect, maar
door een paar pennestreken.
Dicht bij dit college in 't Westen van An1erika bevindt zich
een dorp - een welvarende, gelukkige gemeente. Dit dorp heeft
de schrijver uit deze geschiedenis verwijderd. Het dorp St.
Maure, daarvoor in de plaats gekomen, is pure verdichting.
Waar hij, met het noodige voorbehoud, zijn driejarige ondervinding aan dat Westersche college schetst, laat de schrijver
wellicht een treffende hoedanigheid te weinig uitkomen, n.1.
den manhaftigen godsdienstzin der studenten. Bij al de onder··
vinding aldaar opgedaan kon hlj er slechts enkelen aanwijzen,
die, zoolang hij er in betrekking stond, den verkeerden weg
waren opgegaan; dezen behoorden dan ook tot de uitzonderingen.
Het is nu bijua zeven jaar geleden sinds schrijver dezes ,,St.
Maure" het laatst heeft gezien. Het college bevond zich toen
aan .den vooravond van baanbrekende werkzaamheid, ging een
drukken tijd tegemoet. Thans is het een inrichting met een
geschi~rnis, waarop het alle reden heeft trotsch te zijn. Het
,,oude kerkgebouw", de slaapzaal voor de kleine jongens, het
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lange, lage, houten gebouw, dat tot ziekenzaal gebezigd werd,
zijn verdwenen; nieuwe en fraaiere gebouwen zijn er voor in de
plaats gekomen, zoodat b.et college, gelijk., naar ik meen, Pegotty I)
aan haren neef Ham deed opmerken, ,,uitgedijd is door kennis",
en nochtans heeft de heerlijke geest van geloof en gebed te
midden van alle vernnderingen onveranderlijk daar gewoond.
De schrijver heeft deze veranderingen niet gezien, hij neemt
ze evenwe! gaarne voor waar aan. Ook twijfelt hij er geenszins
aan, dat, a.He getuigenis daargelaten, nog een zelfde geest eJlen
bezielt. The Dial (De Zonnewijzer), een courant, saamgesteld
door de studenten van bevrust college, ontvangt hij elke maand 1
en h\1 kan op en tusschen de regels er van lezen, dat, evenals
voor zeven jaru'~ een zelfde innige en heilige gezindheid, die
harten aan elkaRr hecbt, ook thans in bet college heerscht een oprecht godsdiensttge, katholieke geesL
1) Een dor personen uit David Copperfield, ecn roman van Cb. Dickens.

19 Odober.

FRANCIS J. FINN, S. J.

EERSTE HOOFDSTUK

W AARIN DE HELD VAN DEZE GESCHIEDENIS IN EEN
TWIJFELACHTIG LICHT OPTREEDT

,,Tommy."
Geen antwoord.
,, Tommy, hoor je me? Sta terstond op. Meen je, dat dit huis
een logement is~ Iedereen zit reeds aan 't ontbijt, behalve jij."
Miss 1) Meadow, Tom Playfairs tante van moeders zijde, stond
voor de deur der slaapkamer van den jongenbeer Playfair. Zij
hield een oogenblik stil, om adem te scheppen, - want ze had
drie trappen beklommen, om Tom te wekken, - deels ook om
eenig antwoord te vernemen van onzen slapenden held.
Maar de stilte werd als het ware nog verhoogd door het
tikken van de staande klok in de gang.
,, Tommy!" hervatte zij nu met verheffing van stem, ,,hoor
je me?"
Haar gespannen gehoor ving bet vage gerucht op van iemand,
die zich traag in 't bed omkeerde.
,,Nu ben je toch wakkerl Korn, spring vlug uit de veeren en
kleed je aan voor 't ontbijtl"
,,Och, wat !" klonk het geeuwend uit de slaapkamer.
I) Over uilspraak en beteekenis der Eng. uitdrukkingen in dit werkje, zie
achter in dit boek.
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,,Lieve hernel !" riep de arme juffrouw Meadow nit, ,._,de jongen
neemt hoegenaamd geen notitie van me!"
,,, Wat schort er aan, Jane?" vroeg nu mijnheer Playfair, de
vader van Tom, die juist uit zijn kamer kwam.
,,Ik kan dien Tom niet uit z'n bed
krijgen. 't W ordt met den dag erger met
hem, George. De vorige week is hij vijf
malen te laat in school gekomen."
,,Goed, dat ik :wlks verneem, Jane,"
zeide mijnheer Playfair en trad naar
de deur van Toms slaapkamer. Deze
werd een handbreedte opengedaan, en
een slaperig j ongensgezi ch t, dat angstig
onder een bos verwarcl haar uitkeek,
werd in de spleet zichtbaar.
,,Papa," sprak de verschijning, ,,ik
ben juist bezig mij te kleeden en rep
mij al, zoo hard ik kan. Ik hoorde u
kloppen, tante, en kom zoo aanstonds
beneden."
Toen ging de de\lr weer dicht. Om
de waarheid te zeggen, had Tom zich
juist nog eens lekkertjes omgekeerd
voor een nieuw slaapje, toen bet fluislerend gesprek tusschen tante en vader
hem met ,,bekwamen" spoed uit bed
had doen"springen. De slimme rakker
had het raadzaam geoordeeld, niet eerst
En ecn s1aperig jongensgezicbt, dat
h b
I ..
d
f
angstig onder een bos verward haar
et eve ZIJilS Va ers a te wachten.
uitkeek, werd in de spleet zichtbaar.
,, wanneer je niet binnen twee mi-

~11
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nuten beneden en aan 't ontbijt bent, jongeheer, zullen wij
elkaar eens spreken !" en met deze, op strengen toon gesproken
woorden, geleidde de heer Playfair zijne schoonzuster detrappen af.
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meer dan een minuut later trad een stevige, gez_onde
knaap van donker uitzicht en die zoo ongeveer tien jaar kon
zijn, gekleed en gereed uit zijn kamer. Hij zag rood van haast
en warmte~ en zijn nat, zwart haar gaf blijk, dat hij er slechts
vluchtig met den kam doorheen gevaren had. Zijne schoenen
waren slechts gedeeltelijk toegeknoopt Zijn gespierde beenen
staken in een pa1:1r helder-:roode kousen; hij droeg een matrozenpak,
waarvan de ietwat nauwsluitende broek hem slechts tot aan de
knieen ging, en op zijn dikke wangen lag een uitdrukking van
opgeruimdheid en levenslust, welke, gepaard aan de bevalligheid
van zUn gelaal., hem tot een innemende verschijning maakten
voor allen, die nog houden van een echten, onverbasterden
Amei-ikaanschen jongen.
Haastig daald.e Mj de trappen af, waarbij hij drie, vier tredsn
tegelijk OV(~rsprong, en vertoonde zich weJdra in de eetzaal. De
kat, waaraan hij anders een groot deel van zijn kostbaren i.ijd
vermorstc met liaar te plagen, werd heden morgen met rust
gelaten en Tom zette zich aan. tafel en tastte :met groDten ijver
toe. Doch er broeide onweer aan de lucht van den fami1iekring.
Behalve mijnheer Playfair en mejuffrouw Meadow, was er
aan tafeJ ei=:n jonge man, de broeder van Toms tante, en de
plaag van onzen held. Master Cha;les Meadow was volstrekt
geen kwaad jongmensch, doch, in weerwil van deze negatieve
hoedanigheid, bezat hij een groote, gestadig toenemende hoeveelheid k!eine gebreken, en een daarvan was de buitensporige
zueht, om Tom te treiteren en verlegen te maken. Om de waarheid
te zeggen, kwam jongeheer Meadow er met zijn plngerijen niet
aWjd onbekaaid af. Van tijd tot tijd behaalde Tom eene overwinning op hem en gaf op die wijze geur en kleur aan die
huiselijke kibbe!mijen, welke anders te eentonig zouden geweest
zijn, om belangstelling te verwekk:en. Hoe vreemd het ook moge
sch\jnen, mijnheer Playfair hield zich, over 't algemeen, strikt
onzijdig in dat geharrewar; alleen wanneer de strijdende partijen
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tot verbittering oversloegen en "persoonl~jk" begonnen te wordeu,
achtte hij zich geroep1.'!1• hitiSChenbeide te komen.
Heden morgen had de jonge heer Meadow met kwal\jk verborgen ongeduld op Toms komst zitten wachten,
,,Zoo, ben je daar eindelijk '?" begon hij, toen Tom aan tafel
plaats nam.
Toegerust met een gezonden eetlust, bleef Tom kalmpjes aan
zijn ontbijt en deed alsof h\j de uitdagende vraag van den vijand
niet begreep.
,,Hoor eens, jongetje," glng de jonge heer Meadow voort, ,,ben
je gisteren avond weer in m\jn kamer geweest?"
,,Hoe kan iemand in uw kamer komen, als ge die gesloten
hebt ?" vroeg Tom met deugdzame verontwaardighw:
,,Het komt er niet op aan "hoe", maar ben je gisten:m avond
in mijn kamer geweest ?"
,,Och: tante Jane, geef me, als 't u blieft, nog een beetje
suiker in m'n koffie. U is alt\jd zoo zuinig !"
,. Wat ik verlang te weten," vervolgde de onverbiddel\jke oom,
,,is, waarom je gisteravond in m\in kamer w~wees:: bent."
"TWanneer je thuis gobleven waart en op een f<ilsoenlijken tijd
naar bed gingt, in piaats van bij nacht eu 01itijdeu langs de
straat te slenteren, dan zoudt ge die vraag ni'''· ~whoeven te
doen," antwoordde Tom, nog altijd begeerig om \u_,~ vijandel\jke
terrein te ontwijketL
Op dat oogenblik kwam Mary, de keukenmeid. billlJ":1 wd een
schotei pannekoekeu.
Vi<lm1eer Tom aan eeniq: g·erecht de w1orkeu,. .~c.f, dan was
tJtc~ «.fliJ dst gebak.
. ,I1or~pla!'~ riep h.\l en zUne oog·en glinst.(~~Jden~
!> ging een zegevierend glimlacLje over hel f!;el:iat van den
jongen heer Meadow; juist toen Tom vrijpostig 0r zijn lievelings··
gPrecbt wilde aanvallen, nam zijn plaag·gee~t dPn .-:chotel op en
na den heer Playfair en mejuffrouw Mendcnv v;ir: »'erscheidene
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pannekoeken te hebben bediend, schoof hij de rest op zijn
eigen bord.
Tom werd kwaad.
,,Je denkt zeker heel grappig te zijn, he? Meen je soms, dat
ik niet weet, dat je haarverf gebruikt voor je strookleurigen
snorrebaard -- ik heb 't opschrift er van gelezen op een groote
flesch." Mijnheer Playfair glimlachte, mejuffrouw Meadow giegelde
en Charles Meadow kreeg een hoog-roode kleur. Hij herstelde
zich echter spoedig en ging weer tot den aanval over. ,,Aha!"
riep ~l en wees met zijn voorvinger naar Tom, ,,je bent dus
toch in m'n kamer geweest !"
Nu was het de beurt van Tom, om le kleuren; hij had zich
leelijk verpraat en zat in 't nauw.
,,Hoe ben jeer binnen gekomen, heerschap?" vervolgde master
Meadow, die van bet behaalde voordeel partij wilde trekken.
,,Schoenhaakje," lispte Tom nauw hoorbaar.
,,Precies - <lat ducht ik we], en op diezelfde manier heb je
verleden week bet slot van de provisiekamer bedorven."
Het gelaat van mijnbeer Playfair werd emstig en bezorgd;
hij keek den schuldige met een besiraffenden blik aan.
,,Ja," bracht Tom er haperend uit, "1 waarom sluit men ook
de rijpe appels acbter slot? 't Gebeurt maar zelden, <lat ik er
een van te zien krijg."
,, Tommy!" -- een electrische schok scheen onzen kleinen
inbreker van de provisiekamer te doen ineenkrimpen van schri~
toen h\j de ernstige stem zijns vaders vernam, - "Tommy, heb
je alweer een slot opengebroken met een haakje om schoenen
dicht te knoopen ?"
De rozen op Toms wangen werden al grooter, totdat zij
eindelijk de wortels van zijn haar raakten; hij legde mes en
vork neer en boog het hoofd op zljne borst met een uitdrukldng
van radeloosheid op zijn gelaat
,,Maar dat wordt toch te bar," vervolgde de vertoornde vadei'.
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,,Niet dan met tegenzin moet ik zeggen, dat zulk een gedrag
beter past voor een jongen dief, dan voor een kleinen jongen,
waarvan zijn vader eens een braaf man hoopt te maken."
Bij het woord ,,dier' klonk er een onderdrukt ,,hu-hu" door
het vertrek, dat uit een diep beklemd gemoed opsteeg.
,,Ja, ge moogt wel weenen, jongeheer," ging zijn vader voort,
,, want ge hebt reden te over, om u over uzelven te schamen."
,,I-i-k, d-d-eed het maar v-v-oor de g-g-grap I" snikte hij.
,,0, je bent zoo allerijselijkst komiek!" kwam de jonge heer
Meadow er tusschen met bijtenden spot.
Deze laatste opmerking deed den kelk der bitterheid overloopen;
hij onderdrukte een opkomenden snik en onder bet mompelen
van: ,,Ik b'lief niet meer," verliet hij de kamer, om in de
eenzame gang eens flink ,,uit te huilen". Het woord ,,dier' klonk
hem nog in zijne ooren, en de zuchten, die met korte tusschenpoozen uit zijn hartstochtelijk bewogen gemoed oprezen, getuigden
genoegzaam, dat hij de uitdrukking begreep.
Op dat oogenblik kwam Charles Meadow uit de eetkamer,
om zich naar de stad te begeven, waar hij onderboekhouder
was in een magazijn van ijzerwaren. Zoodra Tom hem gewaar
werd, nam zijn vermorzeling den krachtiger vorm van toorn aan.
,,Dat zal ik je betaald zetten, master Verklikker," mompelde
hij en schudde zijn kleine vuist naar den jongen heer Meadow.
,,Ik ga vandaag nog naar miss Larkin - ja, dat doe ik, dat
doe ikl - en ik zal haar vertellen, dat je snor geverfd is let eens op, of ik het niet doe, - en ik zal maken, dat je kans
bij dat juffertje glad verkeken is."
De jonge heer Meadow, die inderdaad een oogje op mejuffrouw
Larkin geworpen had, gevoelde zich bij die bedreiging alles
behalve op zijn gemak.
,,Jou deugniet !" stoof hij op met meer ernst dan waardigheid,
,,als je 't hart hebt, die jonge dame met je vertelseltjes aan boord
te komen, dan ransel ik je bont en blauw met de koezweep."

15
,,Hahahal Klikspaanl" riep Tom met onmiskenbare verachting.
,,Zoo, jongeheer; is dat de taal, die ge u veroorlooft tegenover
uw oom," zei.de de heer Playfair, die de laatste woorden had
opgevangen, toen hij de deur der eetkamer opendeed. ,,Ga
onmiddellijk naar je kamer en kom er v66r negenen niet vandaan.
Jane" zeide hij, terwijl hij zijn hoofd weer in de eetkamer stak,
,, wees zoo goed Tommy te waarschuwen, als het negen uur is."
Mijnheer Playfair verliet bet huis met een bekommerd gelaat.
Tom was ternauwernood vijf jaar, toen zijn moeder stierf. Hij
was een goede jougen, maar hij miste blijkbaar de moederlijke
zorg en haren verzachtenden invloed. Alsdan overwoog de heer
Playfair, dat het kind in groot gevaar verkeerde, totaal bedorven
te worden. Wanneer miss Meadow voortging met Tom te vertroetelen, zou hij zelfzuchtig opgroeien, en indien Charles Meadow
hem voortdurend plaagd.e, zou zijn gemoed verbitterd worden.
,,Ja, ja", prevelde hij, ,,ik zal lt)en beslisseiiden stap moeten
doen, of er komt niets van den jongen te recht."

WA.ARIN TOM DOO!i. ;::.,;1-; S:YEKS LICHTZINNIGE :~.Tl:i::'.KEN DEN
TOORN ZI.JNS \TAD>·E;:; OPW1EKT, EN WEL OP ZULY EE:i-J WUZE,
DAT DE SCHRJ.JVE;-., •JIT VHEES DAT TOM IN Db COGEN VAN
DEN LEZER !IE KAN~; \'KRmmnT OOIT EEN HELD ''.'E WOHDEN,
BESCHEIDEN EEN tlLU!EH SPREIDT OVER HETGEEN ER INDER-

DAAD PLAATS HAD, TOEN HET HECHT \VlmD GEHANDHAAFD

Toms droevige jmmnerklachten, die met akelige tn~sehcnpoozen
door het hnis van den heer Playfair galmden, raaklen (;e gevoelige suaar van medelijden in het had va•1 de ·::•·+tzinnige
tante Jane. Zi.; kicm , lilletie·-; ;1anr de kamer van 'I'·1n1 en irad
die op hare teenen hwne!1. De: jongehcer Tom lag, rnet venvard
i1nar en de spor•.;n '~-~~ v~rdrid duidd\jk op zijn -.vJngen gcte.ekend, voorover c; c:'n lkd. Cp bet zien van haar medelijdend
gdaat opende 7.ich '-~c11 uieuwe \' loed van tranen .
,,Hui! zoo niet Tommy1" zeide zU zacht.
,,Ik wou, <lat 'k dood wasl" riep <lat veelbelovend. jongmensch.
,,Korn, kom, Tommy," sprak \-t?rsd1rikt de lichtgeloovige tante,
,,zeg dat toch niet; 't is zonde, en ik weet zeker, dat je bet toch
niet meent".
,,Dat doe ik wet/' hnilde hij. ,,En ik w-wou, dHt ik m-maar
be-begraven \vas er bij-bij. Ik zal u wat zeggen ta11iE\ ik ... ik
loop weg."
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,,0 foei, Tom, hoe kun je zulke leelijke dingen zeggen? ZaI
ik je nog iets bovenbrengen, opdat je kunt ontbijten ?"
,,Ik lust geen ontbijt. Ik ga wegloopen, word krantenjongen,
verkoop nieuwsbladen en heb dan een plezierig leventje!"
,,Jongen, jongen, hoe kom je aan zulke rare gedachten'?" jammerde miss Meadow, wier lichtgeloovig gemoed deze overdreven
uitingen van hartzeer, als evangelische waarheden aannarn.
,, Tommy, wal zou je zeggen van een paar sneedjes geroosterd
brood met boter en efm brokje koek?"
Ondanks zich zelf, kon Tom niet na]aten b~i die opsomming
eenige belangste1ling in ondermaansche dingen te doen bliJken.
,,Neen," zeide hij, terwijl hij op 't bed overeind ging zitten,
,,maar ik zou graag wat pannekoeken hebben".
,,Die zijn allegaar op, Tommy, en 't is zooveel moeite ze
opnieuw te bakken."
,,Zoo? Dan wil ik ook geen onthijt", gaf hij ten antwoord,
wierp zich achterover op bet bed en begon opnieuw te snikken.
De7,e laatste kunstgreep, welken bij aanwendde, deed hem
de overwinning bchalen. J\'Iiss Meadow begaf zich naar beneden
in de keuken en begon zelf aan bet omslachtig werk van
pannekoeken bakken voor den levensmoerlen knaap van ti en jaar.
Toen Tom haar zag vertrekken glimlachte hij op eene wijze,
Jie niet geheel en al vrij was van arglistigheid, en da~r de
glimlach zich vermengde met zijne tranen, vertoonde zijn gelaat
een regenboog: regcn bij zonnescb\jn.
Daar kwam tante .Jane met de pannekoeken en andere
iekkernijen, en het duunle zeer kort, of Tom viel er op aan,
bemoedigend om te zien.
,,Tan ~e .Jane," :'.eide hij, zoo duidelijk sprekende als zijn volle
mond zulks veroorloofde, ,,u is inderdaad een echte, goede
oude grootmoeder, zooals ze in de sprookjes voorkomen".
Hij meende daarmede haar een uitgezoehte loftuiting toe te
zwaaien, maar tante Jane scheen er niet bijster vereerd mee
Tom Playfair

2
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te zijn. Aan een jonge daine van dertig jaar de titels ,,oude"
en ,,grootmoeder" te geven, was dan ook wel ietwat te ,, ver"
gezocht.
Bespeurende, <lat hij een flater had begaan, voegde hij er bij:
,,Ik:: zal u eens wat zeggen, tantelief, ik wil niet meer in uw
provisiekamer komen, noch de keukenmeid plagen, gedurende
- nou, 'k zal maar zeggen - gedurende een week."
~Dat klinkt betcr," zeide miss Meadow. ,,Dus je wilt nu een
brave jongen worden, niet waar, Tom?"
11 0p m'n woord van eer, tante Jane." En miss Meadow door
deze troostvolle verzekcring gerustgesteld, verliet de kamer om
zich aan hare huishoudelijke bezigheden te begeven, na Tom
eerst in vrijbeid te bebbeh gesteld.
Daarvan onmiddellijk partijtrekkend was Tom al spoedig
achter in den tuin bezig met een kippenhok te maken.
,,Heidaarl" riep een stem vlak achter hem.
,,Heidaar, ben jij dat, Jeff'?" antwoordde hij, toen zijn blik
een jongen ontmoette van zijn eigeu leeftijd met een popperig
gezichtje en deftig gekleed.
,,Heb je nu kuikens gekregen ?" vroeg Jeff zonder de vraag
van Tom te beantwoorden, daar dit ten eenen male overbodig was.
,,Nog niet, maar ik denk Tom White mijn doelloopbal te
geven in ruil voor een kuiken." En jongehe·er Tom nam een
greenenhouten plank op, om die te kloven. Midden in dat gewichtig werk v.Joog een spaander weg en trof tamelijk onzacht
het linker oorleUetje van Jeff.
,, Verrcest' ·schreeuwde Jeff en wreef het bezeerde lid met
nadrukkelijken ernst.
,,Je behoeft niet zoo te vloeken," zeide Tom vinnig.
,,Dat is geen vloeken," gaf Jeff op nog scherper toon ten
antwoord.
,,Nu, 't is in elk geval een gemeene uitdrukking," hield Tom
staande, ongezind zijn woord geheel in te trekken.
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,.,Dat is 't niet."
,,Dat is 't wel."
,,fk zeg je van niet."
,,En ik zeg je van wel."
,,Ik meen, dat mijn pa het ook wel eens gebruikt"
Maar m(in pa nooit, en die zal 't toch wel weten."
Hunne stemmen klonken hoe langer hoe hooger.
,,Hoor eens, Jeff
Thompson, bedoel
je, dat jouw pa
meer weet dan den
mijnen ?"
,,Ja, dat bedoel
11

.)

ik."

Tom scheen van
gevoelen, dat het
gesprek nu op een
punt gekomen was,
waarop de bewijsgronden door iets
krach tigers dan Iouter woorden moesWant eensklap• strekte hij zijn rechterann ult en aivorcns zljn tcgenstander zijn hand k.011 ophefi'en, om den slag te wettn, kwam een
ten versterkt worgcspicrde vuist In hevige botsing met Jeff's neus.
den, want eensklaps
strekte hij z\jn rechterarm recht voor zich uit, en alvorens zijn verwonderde tegenstander zijn hand kon opheffen, om den slag af
t.e weren, kwam een gespierde kleine vuist in hevige botsing
met Jeffs neus.
't Was of er sterretjes voor de oogen van Jeff dansten, een
kreet va:i pijn verbrak de stilte.
,,Ik ben vermoord !" schreeuwde hij, toen het bloed uit zijn
bdeedigd reukorgaan gutste.
Deze hard vloeiende stroom deed Tom danig schrikken.
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,,0 Jeff!" kreet hij, terwijl hij diens handen greep, ,,het was
m'n bedoeling niet je zeer te doen, met de hand op 't hart,
heusch niet," en hij legde de hand op de rechterzijde van zijn
matrozenkieltje, meenende in zijn onwetendheid, dat hij juist
de plaats had aangewezen, waar zijn hart zat.
,,Ga been en praat niet meer tegen mij," zeide Jeff, lerwijl
hij een snik ondGrdrukte, om deze gewichtige mededeeling te
doen. ,,Ik spreek voortaan nooit meer tegen jou."
,,0 Jeff, laat het toch niet verder bloeden!" smeekte Tom.
,,Korn, ga mee uaar de pomp, dau zal ik je helpen afwasschen."
,,lk ga niet naar de pomp," bulkte cleft .,Ik blijf hier staan
en laat mij doodbloeden, en dan wordt jij opgehangen, omdat
je mij vermoord hebt."
Deze bedreiging, gepaard met het gezicht van het nog steeds
gutsende bloed, sloeg de ziel van Tom met schrik.
,,Hemelsche goedheid, Jeff, ik geloof heusch, <lat je doodgaat,
als dat bloeden niet ophoudt."
,,Zou je denken ?" vroeg Jeff en werd min of meer bleek,
want zoo heel happig naar den dood was hij nu juist niet.
,,Ja, Jeff, ik -- ik ben er bang voor, dat jeer mee heengaat
en dan komt er zoo'n dikke politieagent om m\j te pakken, en
een rechter laat me ophangen met een zwarte kap over 't hoofd. -0, hemeltje lief!" En op dat treurige vooruitzicht begon Tom te
klappertanden.
,,Mij dunkt, ik moest maar naar de pomp gaan", zeide Jeff. En
de twee bedroefde kleine jongens zochten samen het verkoelende
water op. Doch in weerwil van de hcilzame toepassing van hot
water, bleef het bloeden aanhonden. Hun gelaat versomberde
zienderoog. Eensklaps klaarde het gPzicht van Tom op .
.,0 Jeff! Non heb ik 't. Laatst hoorde ik tante Jane uit den
almanak voorlezen, dat bij neusbloeding men z\jn arm omhoog
moet steken, ten einde het bloeden te doen bedaren."
Terstond wees Jeff als een gek met de rechterhand naar de
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lucht. Tot groote voldoening van beide partijen begon het bloeden
weldra te verminderen.
,,Jeff, houd beide armcn omhoog, dan is het bloeden eens zoo
gauw gedaan."
Met dezelfde volgzaamheid nam Jeff de nieuwe houding aan.
Het bloeden was nu haast onmerkbaar,
,,En Jeff, wat dunkt je van je been?"
,, Wat bedoel je?"
,,Als je dat 66k eens omhoog hield ?"
'l'oen Tom dit voorstel deed flikkerde er een schalksche uitdrukking in z~jne oogen, welke nochtans door Jeff niet werd
opgemerkt.
,,Hoe moet ik dat doen ?"
,,Leun tegen de pomp en laat mij voor 't overige
zorgen."
Jeff gehoorzaamd0, Tom pakte het rechter been van den patieu'
en tilde het op, hoe !anger hoe hooger, dat Jeff het uitschreeuwde
van pijn.
,,Laat los, ezel!"
,,Nou, je boeft er niet kwaad om te worden. Tu: wou je
volstrckt geen zeer doen," zeide Tom verontschuldigend, en hij
liet hct been van Jeff een paar duimen zakken.
llet was een grappig gezicbt - Jeff tegen de pomp leunend
md lwide armen loodrecht omhoog, en zijri been, met hci
OV(~rig<~ gedeelte van zi,in lichaam een rechten hoek vormend, door
d,m medelijdenden vfr~nd gesteund. Het bloeder: hield weJd.ra
op en Tom bewees bc~sef te hebben voor het belaehelijke van
den toestand, door aan het been zoo'n draai te geven, dat Jeff
luider gilde dan ooit
"Je bent een gemeene jongen en ik spreek uooit meer tegen
je," bulderde ,Jeff toen hi,i weer op adem gekornen wab.
,,Je behocft een longer; niet in diens eigeu tuin te beleedigeu,"
zeide Tom betoogen•i.
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,, Denk je, dat ik nog !anger in je ouden
zal blijven
en Jeff Hep vol verontwaardiging de laan uit.
Gedurende vijf mi:nuten wljdde Tom zich aan den bouw van
zijn kippenhok. Doch weldra begon hem dat eentonige werk te
vervelen; hij klauterde over de schutting in
om te zien,
of h~j ook gezelschap kon vinden. Tot zijn groote terugstelling
was er geen enkele jongen te bespeuren, behalve Jeff Thompson,
die verdiept was in het onderzoeken van een vlieger. De'
~nzaamheid, die Tom had overvallen, had zijn hart verzacht
,,Zeg, Jeff, hebt je ai een vliege:rlijn
"'JU behoeft je om mijn vlieger in 't geheel niet te bekommeren,"
antwoordde Jeff, zonder zijn oogen op te slaan.
wOmdat, ingeval je er geen hebt, je de :mijne wel kunt leenen,"
vervolgde Tom op vriendelijken toon.
Het gezicht van .Jeff werd ietwat minder stuursch. Tom, die
zijn voordeel bespeurde, trok er terstond partij van.
,,0, Jeff, je moet m'n geweertje eens zien !''
,, Waar heb je dat vandaan?" Dit met ontwaakte belangstelling.
,, Van Sadie Roberts afgetroggeld; kom mee naar boven, dan
zal ik het je laten zien."
Dit maak'ie een einde aan alle
binnen vijf
minuten hadden Jeff en Tom een plechtig verbond gesloten, altijd
en eeuwig ,, trouwe kameraden" te z\jn.
Zoowat een uur na deze bindende overeenkomst, begaf tante
Jane zich naar de kamer van Tom, om eens te zien, waarom
dat jongmensch zoo stil was< Zijn bedaardheid was spoedig verklaard: geen Tom noch Jeff was er te zien. Miss Meadow
doorzocht zorgvuldig het geheele huis, wijdde een bijzondere
aandacbt aan de kamer van master Charles Meadow en aan de
provisiekamer, doch aangezien zij op geen dier plaatsen een
spoor van de jongens vond, snelde zij uaar den tuin. Hare oogen
dwaalden angstig door het beperkte gezichtsveld. De tuin was
eenzaam en verlalen.
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,, Tom", riep zij.
,,Ja bier!"
,,Hemeltje lief I Jongen, waar zit je toch ?"
,,Hier boven !"
Miss Meadow sloeg hare oogen op en gaf een gil van schrik;
op het schuins oploopende dak van het huis was Tom bezig
met de eene hand te reiken naar het duivenslag, terwijl de andere
werd vastgehouden door Jeff, die, staande op de bovenste sport
van een
met zijn neusje
als een bloemblaadje"
juist boven de opening van het d.akraa.mpje k:wam kijken.
,, Tommy,
oogenblikkelijk naar beneden! Hemelsche goedheid l als je nu eens uHgleedt en dood neervielt?"
,.,Ik: moet mijn duiven voeren. Tu: ben niet bang, dat ik zal
doodvaHen," klonk van boven bedaard bet antwoord.
,, Tommy, ik wil, dat je terstond
gevaarlijke standplaats
verlaat."
,,0 tantelief, nog maar een
· ik ben er z66 mee klaarl"
roepen: ,,Tommy, als jij
Miss Meadow wilde juist met
mij niet oogenblikkelijk gehoorzaamt. ..," toen zij zweeg, bij het
zien van den opgewekten
welke
op Toms gelaat
verschet:n.
Jeff?"
,,Hoor je
,,Wat?"
,,De bel van de brandweer, - boerar~ en met een vluggen
sprong door bet valluik verdween jongeheer Tom.
te gaan kijken", zeide
,,Nu is hij van plan naar den
miss Meadow bij zich zelve, .maar
zal geen voet uit bet huis
zetten." En zij haastte zich naar binnen, vast besloten in deze
niet toe te geven. Doch, helaas I toen zij de keuken en de
eetkamer doorgaande in de vestibule kwam, sprongen vier
stevige kleine beenen de treden voor de voordeur af; en twee
schrille stemmetjes, gillende in bet hoogste register van louter
pret, overschreeuwden haar beve~ om terug te komen.
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Miss Meadow viel op een stoel neder en begon te schreien.
Het was beschamend het zichzelf te moeten bekennen, doch
zij moest toegeven, dat Tom hoe langer hoe meer aan haar
gezag ontgroeide. De zachtzinnige, schuchtere dame was niet
opgewassen tegen <lien woesten, onstuimigen, onnadenkenden
knaap. W anneer Tom eenig besef hadde gehad van het leed en
den angst, dien zijn gedrag heur zacht gemoed veroorzaakte,
zou hij zich stellig tweemaal bedacht hebben, alvorens zoo
~ichtvaardig weg te loopen. Maar hare tranen (althans wat hem
betrof) waren als dauw op de naakte rots; en, juichende van
opgewondenheid, holde Tom door de staten naar het tooneel van
den brand.
Het werd tijd voor het middagmaal, maar er kwam geen
Tom opdagen; en de beklagenswaardige dame tuurde door het
raam van de woonkamer, totdat hare oogen er zeer van ded~n,
of zij ook een zweem van den gelukzoeker kon opvangen, of
hij eindel\ik huiswaarts keerde. Doch te vergeefs ! K wartier na
kwartier verstreek, en miss Meadow werd hoe langer hoe meer
ongerust.
jongen
"Ik: moet het opgeven," zeide zij bij haar zelve.
houdt veel van m~j, daarvan ben ik overtuigd, <loch ik kan de
plaats zijner overleden moeder niet innemen. Hij doet krek, wat
hij wil. W anneer er geen beslissende stap gedaan wordt, vrees
ik, dat hlj
tot een eigenzinnig, onhaudelbaar mensch.
Goddankl morgen
de school weder; <loch ook daar is
niet in de juiste handen. Miss Harvey geeft wel is waar
onderricht. maar tegenover Tom is z\j machteloos.''
Ten leste, vermoeid van 't wachten en gekweld door den
onaangenarnen gedachtengang, welken Toms Jaatste wangedrag
had
trachtte zij, alhoewel met ongunstig
iets
te
tafel zou
vernam
buiten
die al nader kwam; de
deur
open,
daar trad
binnen:
kousen
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z~jn

boord verkreukeld en verfomfaald, zonder
en met een
van schaamte op
beslijkt
gelaat
,,Zoo, jongeheer," begon zijne tante} die, in weerwil van de
blijdschap, welke zij b~j zijn wederverschijning gevoelde, besloot
streng op te treden, ,,geef nu eens rekenschap, waar je zoo
Iang geweest bent!"
Tom liet het hoofd hangen, beschouwde oplettend zijn
bemodderde schoenen en daar hij nu geen hoed had, <lien hij
in zijn handen kon ronddraaien, begon hij aan zijn vingers i:e
plukken.
,,Schaam je je nietT
Toni scheen dat een
vraag te vinden.
,,Boor je me? Schaam .ie .ie niet ?"
,,~Ja," zeide hij op benepen toon, na lang over het antwoord
te hebben nagedacbt.
dat je een duchtig pak slaag
,,Nu, jongeheer, ik
ontloopen zult. Laat eens hooren, waar je geweest bent, en dan
ga .ie naar je kamer, waar .ie tot aan het souper zonder eten
blijft"
jongens zijn in den
niet bijster gediend met
het vooruitzicht hun
te verliezen; ook is het
die geen vooroordeel koesteren
zag
dat de zaak tot een crisis
was, en dat aHeen een ""''"
zet hem nog de r.u,nl'r•nron
1

kon doen behalen.
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niet over m'n
kamer te sturen."

vork en mes met den meest mogezich
w::it?.r.ne1111 te zeggen sidderde

vaders.
het buitengewone
en dan zoude
alle mooie beloften onvoldoende 1JH1.Imn,
te
voorgevoel bedroog hem
den mond van miss Meadow vernam, wat
zoon nu weer
had uitgevoerd, kneep hij z~jn
op
fronste de
hebben JLH.>,r.;;,'0''-a'L"''·• deed
wenkbrauwen, en, na even
schuldige v66r zich
,,,IIeerschap", zeide de vader
bent
grenzen van
je bevoegdheid te buiten gegaan."
Tom wist niet wat ,,het
grenzen van bevoegdheid" beteekende) doch
dat bet ongetwijfeld iets verschrikkelijks moest
een akelig
gehuil aan.
,,Heerscbap, je moet noodzakelijk ouders leeren eeltuxJrzan:1en
en eerbiedigen. Met September - dus
maanden na heden
- vertrek je naar de kostschool SL
en - onthoud wat
ik je zeg - wanneer je daar ook maar
reden
tot klachten, dan verleen ik niet
toestemming, dat je het
volgende jaar je eerste H. Communie doet. En nu, jongeheer.... "
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daar Tom
rnoet

ik den
maakte

vi~,··rl'oi~

de

van

ware geschiedenis
ik het niet over mij vejrkr·Ugen., verslag te
vade:r nog mee:r zeide; even.min bezit
wat de heer
deed. Tom
e:eH::r;rnruu~m een geweldig h:rwaaL Tot dus ver:re
vaders

in een

een sluier- '.verpen,

zuHen
mag

wor<len.
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DERDE HOOFDSTUK

W AARIN TOM N.AAR ST. MAURE VERTHEKT, EN OP WEG
DAARHEEN DE ONDERVINDING OPDOET, DAT GRAPPEN
SO:MS KOSTBAAR KUNNEN ZI.JN

Deze tusschenruirnte van vijf maanden scheen Tom, als hel
ware, ettelijke jaren toe. Het vooruitzicht, <lat h\j zich moest
voorbereiden tot zijne eerste H. Communie en naar een sehool
zou gaan, waar hij op zich zelven aangewezen was, gaf aan
zijn leven een zweem van ernst, welke lot nu toe. daaraan
ontbroken had, en bracht een zoo zichtbaren ommckeer in zijn
gedrag, dat het zelfs de aandacht trok van den jongen heer
Meadow.
Zelfs onder de vacantie, hoe vreemd het ook klinke, gaf Tom
zoo weinig reden tot klacbten, dat tante Jane zich heimelijk
afvroeg, of de jongen wel gezond zou zijn.
Op zekeren avond in de maand September, omstreeks half
acht, stond jongeheer Tom, in een lange, linnen stofjas, die hem
bijna tot op de hielen hing, met een min of meer plechtig
gezicht, vergezeld van zijn oom) tante en vader, zwijgend aan
het hoofdstation van den '"spoorweg te St. Louis.
Er klonken be1-signa1en: machines puften, sisten en floten,
rail~ dreunden en trilden, treinen kwamen hinnen en vertrokken.
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krantenjongens, huurkoetsiers en spoorbeambten scbreeuwden,
pakkendragers in witte kielen liepen driftig in allerlei richtingen
met koff ers en andere bagage, nu hierheen dan daarheen, op
een wijze, dat een ongeoefend oog er door verbijsterd werd;
vrouwen en kinderen stonden bij de plaatskaarten-bureaux, of
zaten onrustig in de wachtkamers, eenigen haastig iets gebruikend, anderen keken als hopeloos verloren om zich been,
terwijl een overvloed wn electrisch licht gloeide en glansde
over <lat woelige tooneel.
Toen trein na trein vertrok, om zijn lange reis te aanvaarden, en 1.'om begreep, <lat hij weldra ook op weg zou zijn naar
een ander deel van de wereld, werd het hart hem toch een
beetje zwaar.
,, Pa," opperde hij, ,,mij dunkt, ik moest toch maar liever
niet gaan."
Pa glimlachte.
,,Die ,,liever niet" is geen lid van onze familie", merkte de
jonge heer Meadow spottend aan.
Tom wierp een verontwaardigden bJik op hem, die deze
wreede woorden uitte.
,,Hou maar moe~ Tommy", fluisterde tante Jane hem toe
en stopte hem heimelijk een zilveren dollar l) in de hand.
,,'t Is voor je eigen welzijn, lieveling, en na verloop van tien
korte maandjes kom je terug als een kleine man."
Het vooruitzicht van tien korte maanden, en de hoop alsdan
een kleine man te zijn, verschaften hem maar weinig troost,
maar de zilveren dollar bezat een bemoedigende kracht. Hij
verw\jderde zich van de familiegroep en besteedde terstond
een vierde van de gift zijner tante aan een zakje ulevellen
en een roomtaartje, en terwijl hij er ernstig over dacht om
nogmaals vijf~en-twintig centen te besteden aan een knalpistool,
1) Een dollar is 100 Amerikaansehe centen en heeft een waarde van f 2.50.
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kwam een troep jongens van allerlei grootte en Ieeftijd het station
binnenstormen.
Tom .keek hen met verbazing aan.
,,Heidaar'', vroeg hij aan een knaap van zijn ouderdom ongeveer, ,, wat is er aan de hand?"
In plaats van die vraag te beantwoorden, bleef de ]ongen
staan ~n keek Tom oplettend aan. ,,Behoor je niet tot onzen
troep?"
,,W elken troep ?" vroeg Tom.
,,De studenten van St Maure."
,, Wat?" riep Tom verwonderd uit, "ben jelui allemaal studenten,
die daarheen gaan ?'.'
,,Zoo zeggen ze ten minste."
,,Kijk, dan ziet het er toch niet zoo kwaad nit, als ik dacht.
Hoor eens, laten wij vriendschap sluiten. Mijn naam is Tommy
PlayfaiP en hoe beet jij r'
,,Harry Quip."
,,Hier, neem een paar ulevellen," zei Tom en maakte het
zakje open.
Harry nam beide aat1biedingen aan. Voortaan waren hij en
Tom ,, vrienden."
Terwijl die twee kleine-jongeus-beleefdheden wisselden, kwam
een beer met glad-gescboren gelaat en ongeveer van middelbaren
leeftijd, gekleed in geestelijk gewaad, naar hen toe.
Harry nam zijn hoed af en tracbtte een deftig gezicht te zetten.
,, Wel, Harry," begon de nieuw-aangekomene, ,, wie is dit vriendje
van je?"
Tom, die zag, dat de oogen van den geestelijke op hem gevestigd waren, werd zenuwachtig en terwijl hij poogde een
ulevel, welke hij zooeven in zijn mond gestoken had, door te
slikken zonder die eerst te kauwen, liep hij groot gevaar er
aan te stikken.
,,Dat is Tommy Playfair," zeide Harry.
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,,Ah zoo! Dat is dus dat jongetje, hetwelk achter de brandspuiten loopt, niet waar?"
,,Ik heh bet maar vier of vijf keeren in m'n leven gedaan:i
pater!-''
,,En die op glibberige daken klautert."
Tom merkte enkel aan:
,,Ik zal bet niet meer doen."
De eerwaarde pater, wiens taak bet was gedurende de reis
toezicht te houden op de studentjes, lachte hartelijk bij die
verzekerin& gaf zijn nieuwen bekende de hand en na beiden
gewaarschuwd te bebben tijdig plaats te nemen in een wagen,
dien bij hen aanwees, snelde hij been, om voor bet reisgoed
te zorgen.
,,Hoe beet hij ?" wenschte Tom te weten.
,,Dat is pater Teeman; hlj is prefect van de discipline op
bet college."
,,Discipline!" herhaalde Tom, met een vaag besef van een
.,,kat met negen staarten" (karwats), die door zijn boofd speelde,
,, wat bedoel je ?
,,Dat wil zeggen, dat hij de straffen uitdeelt en, zoo noodig,
ook den stok gebruikt."
,,0 jemine t - Maar hij ziet er toch niet wreed uit"
,,Dat heeft hij ook niet noodig. Doch wacht maar, totdat
hij je eens flink onder handen neemt. Hij klopt je dan murw r'
Tom was er vers'qft van. Hadde hij slechts geweten, dat zijn
kameraadje grootelijks overdreef, alleen om zicb te verlustigen
in den angst en schrik van den nieuweling !
,,Slaat hij een student dikwijls?" luidde de volgende vraag
van Tom.
,, Och, mij dunkt -van wel ! Verleden jaar kroog ik ten naasten
bij tweemaal per dag een pak: slaug, en er ging haast geen
week voorbij, dat ik niet naar de ziekenzaal moest, om ntij te
laten oplappen."
1
'
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,~Groote

genadel" riep Tom uit. ,,Dat zou. ik niet uithouden.
Harry, wij zijn vrienden. Th: ga je zeggen, wat wij zullen doen.
Niemand let op ons. Laten wij ons stilletjes uit de voeten
maken. Ik heb een dollar gekregen, daarvan kunnen wij leven;
en als het geld op is, zullen w~j met courante.n gaan venten."
Harry had geen plan Tom aan te moedigen, om weg te
looven. In zijn schooljongens-begrip van een kostelijke grap,
wilde h~j hem enkel maar wat bang maken. Daarom zeide hij:
,,0, je behoeft niet zoo benauwd te wezenl W\j hebben daar
ook een hoop lol !"
,,Ik vind het alles behalve 1ollig eens of hveemaal per dag
een pak slaag te krijgen."
,, W ellicht dat jij in 't geheel geen slaag krijgt. Ik was zoo'n
ondeugende rakker~ weet je, en daarom kreeg ik strips." Ondanks
deze bekentenis is het niet meer dan bill\ik te doen opmerken,
dat de trekken van Harry Quip, in hunnen normalen toestand,
zeer zacht van uitdrukking waren.
Nochtans was Harry's verklaring niet in slaat de vrees van
Tom weg te nemen. Wanneer er in St. Maure ondeugende
jongens waren, dan zou zijn naam - Tom had er gegronde
redenen voor zulks te gelooven - ongetwijfeld aan 't hoofd
staan van hen. Juist wilde hij sterker aandringen op zijn plan,
om \veg te loopcn, toen hij zijn naam hoorde roepen.
,,Ik kom terstond! -- Wat ik zeggen wil, Harry, hon een
plaats naast je voor mij open in den waggon," en Tom trippelde
weg, om afscheid van zijn vader te nemen.
"Nu, m'n jongen", zeide mijnheer Playfair en greep Toms
hand, ,,ik geef je in goede handen. Maar je moet je best doen
en meewerken. Je komt nu onder allerlei slag van jongens -brave, slechte en onverschillige. Weet wel, <lat je vroomheid
grootendeels zal afhangen van de keuze uwer vrienden. De
onderwijzers mogen je het goede voorhouden, de priesters mogen
ie al vermanen, indien je makkers slecht zijn, zul je er niet

beter op worden. Vergeet ook niet, dat elite dag een voorbereiding
is tot je eerste H. Communie. Dat moet de dag uws levens zijn.
Wanneer je waardig je eerste H. Communie doet, zal het je
wel gaan; kijk dus goed uit, wien je tot vriend kiest en tracht
een zoo brave jongen te zijn, als ie maar kunt. Nu, beste Tom,
onthoud, wat ik je gezegd heb. Wat het overige betreft, maak
ik mij volstrekt niet ongerust. Hier heb je wat, om er den
awed in te houden, maar - geef je geld niet roekeloos uit."
Tom nam de goede raadgevingen ter harte en stak de banknoot
van vijf dollars met ongeveinsde verrukking in z'n zak. Na zijn
vader gekust te hebben, keerde hij zich tot tante Jane. De
goedhartige dame kon een zacht snikken niet onderdrukken.
,,God zegene je, m'n jongenl" stamelde zij. ,Schrijf vooral
iedere week; zoolang je weg bent, zal ik ellten morgen en elken
avt>nd voor je bidden." En zij overhandigde hem een korfje
gevuld met zijn meest geliefkoosde lekkernijen. Bjj deze bewijzen
van tantes vriendelijkbeid kwamen er tranen in Toms oogen.
,, Tante Jane, ik ben dikwerf erg ondeugend geweest en heb
n veel verdriet veroorzaakt, maar u weet wel, dat ik het niet
zoo bedoelde, en ik heb er ook berouw over. En als ik terug kom,
hoop ik een brave jongen te zijn - op m'n woord van eer I"
Zelfs Charles Meadow was niet ongevoeUg gebleven voor den
plechtigen indruk van dit afscheid nemen. Hij had voor zijn
neefie een boek gekocht, met een mooien rooden band, bevattende het onmogelijke verhaal van een onmogelijk bestaanbaren
jongen, die allerlei onmogelijke lotgevallen beleeft in een onmogelijk land.
,,Chicago-ooo- en Alton-spoorlijn; naar Kansas-City allen
instappenl" riep een stem.
,Dat 's voor jou, Tommy," zeide mijnheer Playfair.
Allen begaven zich naar den aangewezen trein. Een neger,
in de officieele spoorkleedij, kwam hen halverwege te gemoet
,,Is ij een college-jongen, sir? Dezen kant huit, eeren I Ik
Tona Playfair
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eh de ooge heer et toezicht op en te mogen ouden. Korn haan,
jonge eer. Allo, daar ga jer' En zonder onzen held gelegenheid
te geven een afscheidsrede te houden, hief hij fluks Tom op
bet platform en duwde hem, wel is waar zacht, doch toch met
onweerstaanbaar geweld in den waggon, die voorzien was van
vaststaande stoelen met achterovergehogen leuningen. 1)
,,Hier, Tom!" riep jongebeer Quip, die, volgens belofte, een
plaats voor zijn vriendje na_ast zicb hewaard had. Tom haastte
zicb den ledigstaanden stoel in te nemen en was ternauwernood
gezeten, toen de trein zich in beweging zette, terwijl de jongens
luidkeels een driewerf ,,hoezee" aanhieven.
,,Ah, dat bevalt me/' zei Tom, leunde achterover in zijn
fauteuil en gaf zich over aan bet genot van de reis.
,,Prettig, niet waar?" merkte Harry aan. ,,Rooken ?" vroeg
bij en hood Tom een cigarette aan.
,,Och, nee", zei Tom aarzelend.
,, W aarom niet ?"
,,Dat wil ik ie vertellen," antwoordde Tom in een vertrouwelijke bui. ,,Tu: heb bet land aan bluffen. En als ik nu ging
rooken, zou dat enkel zijn, om groot te schijnen. W eet je, ik
kan niet tegen rooken. Eens of twee keeren heh ik het geproheerd op den hooizolder van papa, maar ik werd er telkens
misselijk van. Je begrijpt dus wel, dat ik er niet van
bond, en 't zou maar kale bluf zijn, te zeggen, dat ik zulks
wel deed."
Dit was een van de langste redevoeringen, welke Tom ooit
had gebouden; zij liet niet na indruk te maken.
,,Kijk, ie slaat den spijker op z'n kop, Tom, en ik houd des
te meer van ie, om hetgeen je gezegd heh. Ik rook zoo nu en
dan wel eens graag, <loch ik ben er van overtuigd, dat de
!) De waggons in Amerika zijn niet voorzien. van coupes en overigens
ingericht als onze z.g. harmonicatreinen, zoodat men van den eenen in
den anderen waggon kan komen.
Vert.
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belft der kleine kleuters, die rooken, zulks doen, om maar groot
te schijnen."
,,Ik ben liever klein dan groot," zei Tom.
,, W aarom ?"
,,0 foeil een man moet zich scheren en steeds naar de mode
gekleed zijn, hij mag niet spelen, op straat niet loopen snoepen
en nog een hoop andere dingen meer."
,,Dat is waar."
,,Ja en zij dragen hooge hoeden en durven niet langs de
straat hollen, hinkelen niet, tollen niet, vliegeren niet, kortom,
spelen heelemaal niet."
,,Ja," stemde Harry toe, ,,en als die kereltjes groot worden,
hebben zij heel.iwat te stellen met bun snor te laten groeien."
'~
Beiden beschouwden dat onderwerp voldoende besproken.
,, Wat ik zeggen wil," vervolgde Tom, ,,er zitten niets dan
jongens in dezen waggon."
,,Ja, hij is uitsluitend voor onzen troep gereserveerd."
,,Ken je ze allemaal ?"
,, Eenige der oude jongens zijn mij bekend."
,, Wie is die jongen met den kraag van 1 z'n jas tot over de
ooren opgetrokken en dat stijve, borstelige haar? Hij zit aan
zijn sigaar te puffen, als een oude matroost"
,,Dat is Johnny Schoenveter."
,, Wie?"
,,Johnny Schoenveter. Dat is ,zijn scheldnaam, vat je; 't is
zoo'n sloome. Ik kan niet op z'n waren naam komen."
,, Wie is die jongen met dat gele haar voor zijn gezicht hangend,
en dien mopneus en dien vreeselijk grooten mond ?"
,,Dat is malle Green."
,,Malle Green
,,Zoo noemen alle jongens hem. Ik geloof niet, dat hij ze alle
vijf heeft en hij weet zich niet fatsoenlijk te gedragen. Naar
mijn bescheiden meening is hij ook werkelijk een slechte jongen."

r
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'.!!Hebben alle jongens bijnamen ?" vroeg Tom.
;,Al die van vorige studiejaren, behalve een."
,, Wie is dat ?"
,Zijn ware naam is Black, en die past hem z66 goed, dat
wij meenden, hem dien te moeten laten houden."
,, Wie zijn die vijf knapen ginds, die er zoo lief en bedeesd
uitzien? Zij gelijken op elkaar als broers."
,,Dat zijn nieuwelingen."
Dat groepje boeide Toms oogen in hooge mate. Niet tevreden
met de inlichtingen, welke Harry hem had verstrekt, begaf hij
zich naar het andere einde van den waggon, waar hij persoonlijk
hen kon uithooren.
Eerst kwam hij v66r hen staan en monsterde hen, een voor
een, op zijn gemak, blijkbaar tot groote verlegenheid der
schuchtere kinderen. Na dit gedaan te hebben, opende hij het
gesprek aldus:
,,Heidaar, jullie !"
De grootste van den troep, een jongen van een jaar of veertien,
antwoordde,_bedeesd:
..,,Wat belieft u, mijnheer ?"
!!Tu: ben geen mijnheer, mijn naam is Tom Playfair. Hoe
heet jij?"
,,Alexander Jones."
,, V erdikkie, vijf .Jones! Zijn er tweelingen onder ?"
:iiHarry en Willy zijn tweelingen, m\jnheer."
,,Drielingen zijn er niet bij, is 't wel ?"
,,Neen, dezen keer niet, mijnheer,,, antwoordde Alexander
Jones, die in zijn beschroomdheid toevallig grappig werd.
,,Nou, goeden avond samen, past goed op ie zelf l" En na
een minzaam lachje aan de gebroeders Jones te hebben geschonken,
keerde hij naar zijn vorige plaats terug.
De trein ging nu over de groote brug, welke de Mississippi
oversp.ant, verliet de stad Alton en vloog nu door de onafzien-
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bare prairieen. Het was donker buiten en de zwarte majesteit
van den nacht werd nog verhoogd door de weinige electrische
lichten, welke in groote tusschenpoozen schril door de raampjes
van den waggon naar binnen schenen en dan wed.er schielijk
verdwenen.
,, Wat ik zeggen wil - wat soort van plaats is het ?'~ vroeg
Tom, zijn gesprek met Harry hervattend
,, Welke plaats? - bet sausstation ?''
,,Noemen jullie bet zoo?''
~Ja, omdat ze ons daar voeden met roggebrood en saus.,.
,.En krijgen jelui dan geen vleesch ?"
,,Toch wel f Op Kerstmis krijgen we vleesch, en met Nieuwe
Jaar geeft men elken jongen een stukje pastei."
,,Lieve hem el 1" riep Tom uit en legde in verstrooiing de
hand op zijn maag. ,,Doch ik veronderstel, dat men dikwijls
vrijaf heeft"
,,Zoo heel veel niet, dat kan ik je wel vertellen. En dan
moeten wij nog in een tuintje blijven, zoo klein, dat een kat
er zich ternauwernood in kan omdraaien."
11 Daar moet ik niets van hebben. W anneer men niet op mij
let en ik de kans schoon zie, pak ik m'n biezen."
,,Als je dat doet," zei jongeheer Quip, die er weer op uit
was Tom voor den gek te houden en vrees aan te jagen, ,, wordt
je door een prefect bij den kraag gepakt en op post gezet."
,, Wat is dat ,.op post gezet?"
11 W el, een stoere prefect kwakt je tegen een boom, een pa al
of een steenen muur en zegt je, dat, als je 't hart hebt daarvandaan te komen, alvorens er drie uren verstreken zijn, hlj
je zal doen versteenen."
Tom slaakte een diepen zucht.
,.Al m'n plezier is weg," prevelde hij op wanhopigen toon.
,,0, wij hebben somtijds pret genoeg, weet je."
,.Zoo'/ Hoe dat ?" vroeg Tom gretig.
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,, W el, wij gaan soms wandelen in lange rijen - twee aan
twee - met een grooten prefect voorop en een niet minder
grooten achteraan. Dan wandelen wij een mijl of zes ver; <lat
wil zeggen, wij blijven maar doorloopen, totdat de meesten van
de kleine kleuters niet meer op hunne beenen kunnen staan
van vermoeienis. Dan gaan wij zitten, rusten 'n minuut of vijf
en keeren dan terug. En terwijl wij zitten, mogen wij praten,
vat je?"
,,Maar kul't jellie dan niet praten onder het wandelen ?"
,,Niet veel," zeide Harry met nadruk.
,,En wou je beweren, dat na vijf minuten gerust te hebben,
alien weer in staat zijn dien langen weg terug te gaan ?" riep
Tom opgewonden.
,,Dat heb ik niet gezegd."
,,Laat men ze dan maar achter?"
,,Neen, warempel niet; wij hebben altijd een grooten hooiwagen bij ons, en als een jongen niet meer vooruit kan, dan
kieperen ze hem er in. Maar hij moet al verschrikkelijk moede
zijn, eer zulks gebeurt."
,,Zoo", zei Tom, na een oogenblik te hebben nagedacht. ,,En
noem je dat nu prettig?"
,,Zeker, 't is de leukste pret, die er bestaat."
,,Mij dunkt, dat jullie studenten een begrafenis dan ook wel
machtig plezierig zullen vinden."
Tom besefte niet, dat hij inderdaad snijdend-spottend was.
,,Nu dat je er van spreekt,'' zeide Harry, ,,als er een jongen
sterft, zijn we vrij van de avondstudie."
,, Sterft er daar dikwijls een ?"
Harry deed, alsof hij de letterlijke beteekenis <lier vraag niet
begreep en antwoordde:
,,Neen, lang zoo veel niet als wij wel wenschten, zoowat
twee of drie in de maand."
,, W aar sterven zij aan ?"
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,,Zij sterven aan geenerlei ziekte hoegenaamd, zij gaan dood
aan de slagen op hun hoofd door een stok met looden knop."'
Tom sprong van zijn zitplaats op.
,,Neem dat terug!" riep hij geweldig barsch.
,, Wat moet ik terugnemen ?" vroeg zijn vriend verwonderd
en richtte zich uit zijn achtelooze houding op.
,,Je maakt me maar wat wijs. Neem dat gezegde terug, hoor
je, of de vriendschap tusschen ons is uit!'
,, Och, ik wil het met genoegen terugnemen. Ik deed het enkel
voor de grap, om ie een beetje te plagen. Je behoeft er niet
boos om te word en."
Het is' onmogelijk te zeggen, waarop het gesprek uitgedraaid
zou zijn, want daar de trein juist stilhield aan een station,
vlogen Harry en Tom, met die natuurlijke weetgierigheid, welke
bet trotscbe voorrecht van den Amerikaanschen jongen is, naar
buiten en op bet platform. Zij waren z66zeer ingenomen met
deze nieuwe standplaats, <lat zij besloten er voor onbepaalden
tijd te blijven en daarom op de zijtreden neerhurkten. Zij zaten
daar echter nog niet lang of pater Teeman beval hen weer naar
binnen te gaan.
Toen zij hunne eigen plaatsen weder ingenomen hadden, begon
Tom: ,,Harry, laten wij eens een grapje uithalen.,,
,,Wat dan ?"
,,Laten wij voor conducteur spelen."
Harry wierp een twijfelachtigen blik door den waggon. Het
was al over tienen er de meeste jongens, vermoeid van den
ingespannen <lag, zaten reeds te slapen.
,, Waartoe zou dat dienen," zeide hij, ,,geen mensch is meer
wakker."
,,Des te beter."
,,Nu, en hoe moeten wij het aanleggen ?"
,,Heb je de lantaarn gezien op het platform van den
waggon?"

,,Ja."
,, W elnu, die zal 't 'm doen. Ga maar mee."
Door Harry vergezeld, verliet Tom den waggon, mun de
lantaarn van het platform en ~~gaf zich daarmede weder naar
binnen. Hij sloop stilletjes naar een knaap toe, die in diepen
&laap lag, hield bet schelle licht vlak voor diens gezicht en sprak
op den diepst mogelijken toon :
,,Uw kaartje, asjeblieft!"
,.Ik heb er geen," riep de knaap, terwijl hij opsprong en zijn
oogen wreef, ,.ik heb het gegeven aan pater ...."
Hij brak af, toen hij het grinnekend gelaat van een onbekenden jongen achter de lantaarn zag, en woedend, dat men
hem voor den gek hield, wilde hij den grappenmaker een slag
geven. Tom hief na.tuurlijk zijn hand op, om dien af te weren,
er niet n.an denkende, dat hij daarin de lantaarn had. Pats!
bet licht w11s uit en bet glas viel in honderd gruizelementen
op den grond. Tom had zich voor den slag gevrijwaard, maar
de lantaam w11s er slechter aan toe. De twee jonge conducteurtjes stonden daar bleek van schrik.
,,Laten we . dat oude ding weer op z'n plaats brengen,"
zei Tom.
,,Ja, en zoo gauw mogelijk;" luidde de raad, dien Harry gaf.
Doch alvorens zij hun plan konden uitvoeren, kwam op een
draf de zwarte portier aangeloopen.
• Jonge eeren, wie eeft mijn Jantaam van 't platform weggenomen ?" vroeg hij in zijn gebrekkig neger-Engelsch, terwijl hij
de twee verlegen schuldigen streng aankeek.
,,Dat heh ik gedaan," zei Tom. ,,Hier is dat oud0 ding, 't ziet
er uit. alsof 't ontploft is, vindt ie ook niet."
,0, emeltjen lief!" riep de portier, ,;t his eelemaal kapot,
hen nu men mij wegjagen zal. Jou jong schavuifa, waarom jij
mijn lantaarn weggehaald en pedorven eb '?"
Tom, indachtig de woorden der H. Schrift, dat een zacht woord
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den- toorn doet bedaren, stak da hand in zijn zak, haalde die
er gevuld uit, en zeide:
,,Hier, beste vrind, heb je een paar ulevelletjes."
.Eer! hik eb je suiker niet noodig. Wanneer haan 't volgende station ik niet eb nieuwe lantaarn, ben heen verloren
man, hik. Kan jij petaal lantaarn? zoo niet, hik haangeven mot
jou haan de maatsjappij l"
,,Hoeveel moet ie er voor hebben ?" vroeg Tom benepen.
lP Vaaif dollers, eer," zei de neger, glimlachend en mompelde,
d11t hij wel wist ,.met gentlemen te doen te hebben!'
.,,Ile wil je vijftig cents geven," zei Tom.
» Wil jij hongelukkieg maak, harmen d.rommel, zoo hals hik?,.
,,Hoe zou een dollar je aanstaan ?"
.,, Hik kan 't her niet for toen, niet minder hals twee dollers."
,.Komaan, ik zal je anderhalven dollar geven en dan zullen
we die zaak als afgedaan beschouwen."
,.Daar hik zie, hullie zulke nobele jonge eeren zijt, zal hik
her mee content zijn, eerl" En de neger vertrok blijde; hij had
meer ontvangen, dan de heele lantaatn waard was.
nJongens,." zei pater Teeman, die van achter op hen toekwam,
,,mij dunkt, ge moest nu gaan slapen of althans den anderen
gelegenheid geven, dat te doen. Gaat naar uw stoelen en blijft
dan rustig zi tten."
,,Ik: heb van avond geen zin meer, om grappen uit te halen,"
zei Tom verdrietig.
"Ik ook niet", verklaarde Harry.
En de twee onschuldige bloedjes wierpen zich achterover in
hunne stoe!en en sliepen weldra den slaap des rechtvaardigen.

VIERDE HOOFDSTUK

TOM KOMT OP SINT MAURE AAN EN MAAKT KENNIS MET
JOHN GREEN ONDER OMSTANDIGHEDEN, WELKE
VOOR DAT BELANGWEKKEND KARAKTER
NIET ZEER EERVOL ZIJN

"Kijk eens naar buiten, Tom, dat is de Pawnee rivier !"
Tom stak schieJijk zijn hoofd bet raampje uit en zag een
kleine schilderachtige steenen brug, die een nietig waterstroompje overspande. Hij had er ternauwernood een blik op
geworpen, toen zijn hoed afwoei en regelrecht in de bedding
van het water terechtkwam. Verdrietig haalde hij zijn hoofd
weer binnen.
,,Mij dunkt, dat reizen tamelijk kostbaar is," mopperde hij.
,, Vijf-en-twintig cents voor ulevellen, een dollar en tien cents
voor spoorwegsuiker, die me misselijk maakte, vijf-en-tachtig
cents voor sinaasappels, anderhalven dollar aan dien neger voor
z'n oude lantaarn, en een nieuwen hoed aan de Pawnee-rivier."
,,, 0, je hoed kun je gemakkelijk genoeg terugkrijgen. 't Is
maar een klein eindje van 't college. Houd nu je oogen gedurende een minuut goed open," vervolgde Harry. ,,Kijk,"
voegde hij er na eenige oogenblikken bij, ,,zie je dien weg,
welke langs de haag loopt? Daar heb ik, o zoo dikwjjls, ge-
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wandeld. Boera, daar heb je de welbekende, oude witte schutting.
Nu komen wij op bet college-terrein."
Tom had nauwelijks den tijd even een blik op de schutting
te werpen, toen de trein stilhield voor een groot steenen gebouw
van vier verdiepingen, waarboven in groote letters te lezen
stond: ,,College St. Maure."
V66r het gebouw was een uitgestrekte tuin, doorsneden met
verscheidene slingerlaantjes en schaduwrijke wandelwegen,
omgeven door een hooge, witte schutting. Bij den ingang dezer
schutting stonden een goede honderd jongens met eenige prof essoren, om de oude en nieuwe leerlingen, die met den trein
kwamen, af te wachten. Tom nam echter van dat alles geen
notitie; oogen, ooren, gevoel - zijn geheele persoonlijkheid
scheen zich vereenigd te hebben op den pater, die naast hem
stond. Die lange, zwarte toog met gordel was iets nieuws voor
hem, en zoo groot was z~n verbazing, dat de luide hoera's van
de jongens, bet schel gefluit van de locomotief, de scherpe kreet
van ,,Alleman aan boord i" gevolgd door bet dreunend vertrek
van den trein, wat hem betrof, gerust aan 't andere einde van
de wereld kon gebeurd zijn..
Harry, die hem verlaten had, om sommige zijner vriendjes
de hand te drukken, vond hem, eenige minuten later, nog
precies op dezelfde plek staan.
.,, Word wakker, Tom," riep hij, en gaf zijn vriend een klap
op den rug.
Die aanraking verbrak de betoovering.
,,Nee maar Harry", schoct hlj ten leste uit z,n slof, ,,kijk me
nu toch eens om de aardigheid dien vent aan met z'n lange
soepjurk Is dat niet kluchtig om te zien ?"
"0, wat ben je nog groen !" 1) zeide Harry met een voorkomen
van meerderheid, ,.,dat is geen soepiurk, maar een toog en hlj
1) Zonder ondervinding.
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die 'r draagt is je baas; hij is de prefect van de kleine
j:Dngens."
Het gelaat van Tom drukte als het ware twee dichtbeschreven
bladzijden verbazing uit.
,.Draagt hij altijd dat - dat ding?"
,.Ja, ga nu mee, dan zal ik je aan hem voorstellen."
,.Maar draagt hij 't heusch altijd ?"
,. Dat heh ik je immers al gezegd !"
,.Hemeltje lief, daar ben ik blij om. Ik:: wou wel eens zien,
dat hij, met . dat ding aan, mij achterhaalde, als ik 't in m'n
hoofd mocht krijgen, weg te loopen. Bah! h\i ziet er waarachtig
uit als een oude dame in haar nachtjapon !"
.Je zult wel spoedig zien, of hij in zijn toog al dan niet hard
kan loopen," gaf Harry ietwat scberp ten antwoord, ,,en wat
dat ,.oude dame in haar nachtpon'' betreft, je zult wel gauw
van meening veranderen, indien je een van je streken tegen hem
zoudt willen uithalen.•
,.Pater Middleton", vervolgde hij tot het voorwerp van deze
opmerkingen, ,,bier is nog een jongen uit Sint Louis, mijn
vriend Tommy Playfair."
De prefect schudde hartelijk de hand van Tom, terwijl hij
da.arbij minzaam glimlachend een paar woorden van welkom
sprak, doch tegelijkertijd wierp hij zulk een doordringenden
blik op dat bolle, omhooggeheven gelaat, dat Tom naderhand
verklaarde: .Die pater Middleton lijkt z66 duidelijk door mijn
matrozenkieltje heen te zien, dat zijn blik eerst aan de andere
zijde bij mijn hemdsboordje weer te voorschijn komt.,.
,.Ik geloof, dat je een ·wilde klavier bent, he?"
,,Zoo erg wild toch niet, sir," zeide Tom op zijn zachtsten toon.
,.,Is hij zoo levendig als jij, Harry?" vroeg de prefect
,.Ik: wil voortaan niet meer zoo woest zijn, pater Middleton,"
a.ntwoordde Harry heel nederig.

Het onderdanige voorkomen van Harry, nu hij tegenover zijn
prefect stond, was inderdaad hoogst opmerkenswaardig.
,,Dus, Harry", ging pater Middleton voort, ,,je zult voor
't oogenblik wel voor je kameraadje zorgen, niet waar? Ik: zie
daar ginds eenige nieuwelingen, die mij zeer bedeesd toeschijnen
en niet op bun gemak - zij weten niet waarheen I" En hij
haastte zich weg, om zich over de vijf Jones te ontfermen.
Nu Tom en Harry aan zich zelven overgelaten waren, slenterden zij op hun gemak door den tuin, terwijl eerstgenoemde
alles om zicb heen ter dege opnam.
,,Wat is dat lange, lage, houten gebouw aan onze rechterhand?" vroeg Tom.
,,Dat is de ziekenzaal; als je ziek wordt, kom je daarin,
zooJang tot je beter bent"
,,Het schijnt daar wel u.it te houd9n."
,, 0 ja, maar als een jnngen juist zoo ver is, om smaak te
krijgen in 't lekkere geroosterde brood met boter en gelei, stuurt
men hem weer naar de klas. Dat groote, steenen gebouw van
vier verdiepingen, vlak v66r ons, is het huis, waar de paters en
prefecten hunne kamers hebben. Nocbtans de beneden-verdieping
daarvan, op de oostzijde, is de eetzaal voor ons, kleine jongens.
Je moet weten, dat er twee speelplaatsen, twee eetzalen, twee
studiezalen, twee waschkamers en vier slaapzalen zijn, zoodat
de groote jongei:s niet met de kleinen in aanraking komen. Die
lange zaal vlak boven onze eetzaal is onze studiezaal. Ga nu
mee naar onze waschkamer, dan kunnen wij ons wasschen en
afborstelen voor het middagmaal."
Zij sloegen rechtsaf om bij de trap met balustrade te komen,
welke toegang gaf tot het steenen gebouw, gingen tusschen de
ziekenzaal aan de eene zijde en aan den anderen kant een gemetselden bouw van drie verdiepingen door, waar zich de
klassen bevonden, zooals Harry Tom verklaarde.
Rechtuit gaande kwamen ze door een poort met dubbele
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deu.r --- die in den regel half open stond - en waren nu op
een open speelplaats van ongeveer vierhonderd voet lang en
twee honderd voet 1) breed.
,,Dit is de speelplaats voor de kleine jongens," zei Harry
ongevraagd.
,,Zoo?" vroeg Tom op ietwat klagenden toon. ,,Moet een
jongen hier den heelen tijd blijven ?"
,,Den heelen tijd, zoolang hij zich f atsoenlijk gedraagt. Doch
kom, laten wij ons haasten, om v66r den grooten hoop binnen
te zijn."
Naast de poorl, aan bun rechterhand, en het dichtst bij de
klasse, stond een houten huis van twee verdiepingen: de bovenste
was een slaapzaal, de onderste de wasch-inrichting.
Toen zij hinnentraden,. ontmoetten Toms oogen een nieuw
schouwspel. Met uitzondering van een eenvoudige tafel, twee
inschuiftafels en een paar banken bezat het ruime lokaal geen
meubelen of andere hinderlijke voorwerpen. Doch rondom de
vier muren was een reeks kleine kastjes aangebracht, elk kastje
verdeeld in een boven- en onderverdieping, bestemd tot het
bewaren van zeep, borstels, toiletbenoodigdheden en dergelijke.
Boven de kastjes waren blanke tinnen waschkommen aangebracht en daar naast lagen handdoeken en stukken zeep in ee~
onbehagelijke wanorde verspreid. Meerendeels hingen de handdoeken aan de kraan van de waterleiding te bengelen en sommigen daarvan vertoonden reed8 smerige vegen en strepen. Op
bet oogenblik, dat onze twee vrienden binnenkwamen, waren er
slechts weini~ jongens in de zaal, bezig met zich af fe spoelen,
terwijl een prefect, met een notitieboekje in de hand, elken
jongen bij <liens komst een der genummerde kastjes aanwees.
,,Hoe gaat het u, pater Phelan?" vroeg Harry, terwijl hij even
tegen zijn hoed tikte en zijn overste de hand gaf.
l) 1 Eng. voet

= 0.30 Meter.
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"Zoo, Harry, ben Hi bier ook weer."
"Ja, pater, ik ben precies als een valsch stuk geld, dat
telkens weer terugkomt."
,,In zekeren zin heb je gelijk," zeide pater Phelan; ,,maar je
bent al te zedig. Ik ben blij je weer te zien. En je hebt een
nieuwen vriend bij je? Wie is dat?"
,,Dat is Tom Playfair, pater Phelan . . . . Wat ik zeggen wil,
kan ik mijn oud kastje weer hebben, 't zelfde als verleden jaar daar ginds naast het venster, weet u -- en mag Tom Playfair
er dan een hebben naast mij? Ik ben de eenige jongen hie:r,
dien hij kent."
Pater Phelan, die middelerw\jl Toms hand genomen en met
een glimlach hem welkom geheeten had, stemde in de verzoeken
van jongeheer Quip toe.
,,Dank u, pater," zeide Harry uit de volheid zijns harten, en
hij geleidde Tom naar kastje negen-en-twintig, dicht bij het
raam, waarnaar hij gewezen had, bij bet doen van zijn verzoek.
,,Dit is nummer negen-en-twintig, mijn kastje, Tom - en
bier is 't jouwe, vlak er naast, nummer dertig."
Maar Tom was niet tevreden.
,,Is dat kleine, nietige kastje voor mij !" riep hij.
,, W el natuurlijk," antwoordde Harry. ,,Je bebt toch de heele
wereld niet noodig, is 't wel !"
Zonder op die gewichtige vraag bescheid te geven, stapte
Tom naar den pref eel
,,Zeg eens, pater Phelan, kan ik niet nog een ander kastje
krijgen, behalve dat, hetwelk u mij hebt aangewezen."
"Wat hebt ge op het u gegeven kastje aan te merken ?"
,,0, dat is opperbest, Pater! maar ik heh er twee noodig."
,,Inderdaad? En waartoe behoeft ge twee kastjes ?"
,, Wel, waar moet 'ik anders m'n boeken bergen, Pater?
,,01" zeide de prefect met een glimlach, ,,daarvoor krijgt ge
een lessenaar in de studiezaal !"
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,,0 zoo - zoo! Dan is 't in ordet'' En Tom, voldaan met die
inlichting, ging Harry Quip weer opzoeken, die met groote
oogen vol verbazing zijn, gedoe had gadegeslagen.
Middelerwijl vulde de waschzaal zich snel. Elk oogenblik zag
men nieuwe gezichten verschijuen. Onder hen, die binnenkwamen
waren er sommigen ijselijk verlegen, vooral de gebroeders Jones;
anderen, zooals Tom, gevoelden zich volkomen op hun gemak
en waren vol zelfbewustzijn; weer anderen gedroegen zich ietwat
stout en maakten veel drukte en beweging. Dat laatste slag
wekte de nieuwsgierigheid van Tom op.
.,,Zeg, Harry," vroeg hij, ,, wat zijn dat voo:r jongens, die zoo
luid spreken, met opgetrokken schouders rondloopen en zicb
gedragen, a1sof zij bier de baas zijn ?"
,,Suut l praat niet zoo luid, Tom," zeide Harry met ongeveinsden ernst. ,,Dat zijn er een paar van 't vorige studiejaar
en, vat je, die z\jn bier als 't ware thuis. Zij houden er nogal
van de nieuw-aangekomenen te plagen."
,,Zijn alle oude jongens z66 ?" was de volgende vraag van Tom.
,,Neen, allen niet, mafu. toch zeer vele."
Deze vragen en antwoorden verschaffen een die pen blik in
het gedoe van 't kostschoolleven. Wij hooren en lezen heel wat
van oude dienstboden, oude klerken en dergelijken, hoe licht
zij al te gemeenzaam, neen onbeschaamd worden. Maar wat
heeft <lat te beteekenen tegenover oude studenten op een kostschool? Als nieuweling moge hij de bedeesde, de zachtzinnigste
aller stervelingen zijn; in de eerste weken van zijn veranderde
Ievenswijze moge hij zelden niet dan fluisterend spreken; maar
na verloop van tijd, als hij een vriend of wat oppikt, dringen
allengs bl\jken van ongedwongen en natuurlijk gedrag zich in
zijn geheele manier van doen. Bij het einde van het studiejaar
vertrekt hij wellicht als een bedaarde, fatsoenlijke jongen. Maar
als de vacantie voorbij is - och, 1ieve deugd! -- dan komt hij
terug als iemand, wien hemel en aarde toebehooren - met al
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de onbeschaamdheid en aanmatiging, welke de Amerikaansche
pers aan een loodgieter toekent midden in den winter. Elke
blik, elk woord, elk gebaar geeft op onmiskenbare wijze te
verstaan, dat hij een oude student is, dat hij in elk opzicht
meer van het leven verstaat dan een nieuweling, dat hij elken
denkbaren staat van , schooljongensgeluk tc pakken heeft, dat
een nieuwe jongen, met hoe grooten natuurlijken aanleg ook,
maar een minder soort wezen is en dat, eindelijk, menschelijkerwijze gesproken, er noch in den hemel hierboven, noch op de
aarde beneden, noch in de wateren onder de aarde iets is,
hetwelk kan vergeleken worden met den verhevenste aller stervelingen - de oude student. Het zou evenwel onrechtvaardig
zijn, den lezer in den waan te brengen, dat alle oude studenten
tot die klasse gerangschikt moeten worden. Geenszins, een groot
gedeelte hunner zijn even beleefd, bescheiden, vrij van aanmatiging en fatsoenlijk als de meest beschaafde nieuweling..
Johnny Green was een oude student van de eerste soort.
Gedurende de laatste vijf of zes minuten had hij in de waschkamer zeer de aandacht op zich gevestigd door op luiden toon
te spreken, (wanneer de prefect buiten zijn gehoor was) van
de manier waarop hij thuis zijn ,,ouwe" beetgenomen had, (zooals
hij zeer oneerbiedig zijn vader noemde), van het groot en walgelijk aantal ,,nieuwe geitjes," die er reeds in de waschkamer
waren, en van hun hoogst onaangenaam, linksch optreden,
hetwelk jongeheer Green beP.tempelde met den naam van ,,min
of meer groen".
Na zijn toilet voltooid te hebben, dat hoofdzakelijk, wij mogen
haast zeggen uitsluitend, bestond in zijn haar z66 te kammen,
dat bet zijn puisterig, sproeterig voorhoofd bijna geheel bedekte,
ging John Green staan bij de smalle deur der waschkamer, waar
hij zich vermaakte - als de prefect, die bet toezicht hield, bet
niet zag - met verscheidene nieuwelingen bij het betreden of
verlaten der zaal een beentje te lichten.
T~m Piayfalr
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Tom en Harry zouden nu uit de kamer gaan, en Green
wacbtte vol verlangen z\jn nieuw slachtoffer af. Harry liep
voorop, en daar hij een oude student was, mocht hij ongehinderd
doorgaan; daarna kw am Tom, die - dit zij terloops gezegd reeds eenigen tijd het aardige spelletje van jongeheer Green
had gadegeslagen. Toen Tom op den drempel zou stappen, stak
Green zijn voet uit. Plotseling hief de druktemaker een vervaarlijk gebrul aan.
"Wel, lieve hem el!" riep Tom, terwijl bij op zijn schreden
terugkeerde, ,, trapte ik op uw voet? Maar, heusch, u heeft
vreeselijk groote, lompe voeten !"
,,Jou leelijke, kleine aap I" brulde de lawaaimaker, die met
een mengsel van ernst en dartelheid op een been stond te
buppelen - allergrappigst om te zien - ,,je hebt minstens op
vijf van m'n eksteroogen getrapt."
,, Dat is jammer", zei Tom met het ernstigste gezicht van de
wercJd, ,,maar de boeren zeggen, dat er dit jaar veel eksters
zijn uitgebroed, dus zullen er eksteroogen genoeg zijn."
Met deze troostrijke opmerking ging hij arm in arm met
Harry Quip verder, die zich vru~hteloos alle moeite gaf,
heel ernstig te kijken. Zij lieten het aan den uit het veld geslagen Green over, zijn huppeldans te staken of wel voort te
zetten.
Aan bet einde van de waschzaal grensde - en grenst ongetwijfeld nog - een kleine bergplaats voor gymnastiektoestellen,
zooals: rekstok, ringen, brug enz., ook stond daar een rij banken.
Onze beide vriendjes gingen daar zitfen, om geduldig te wachten
totdat de etensbel zou luiden. Doch deze kalme rust, zooals wel
meer bet geval is, bleek de voorbode van een storm te zijn.
Nauwelijks zaten ze daar op hun gemak, of John Green, wien
het dansen begon te vervelen en die vurig verlangde Tom te
ontmoeten op een plaats, waar geen der prefecten hem zag,
kwam den hoek om. Met het hoofd achteloos op de linkerhand
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geleund, terwijl de linkerarm steunde op een der boomen van
de brug en zijn rechterhand op de heup geplaatst - gedurende
de vacantie had hij van die indrukwekkende houding een bijzondere studie gemaakt - vestigde hij een strengen blik op
Tom. Onze held scheen nochtans niet de minste notitie te
nemen van Greens aanwezigheid.
,,Zeg eens," begon de windmaker, toen bij bespeurde, dat
bonding en blik zonder uitwerking bleven, ,,zijn er thuis nog
meer zulke kwibussen als jij ?"
,,Dat zou ik u heusch niet kunnen zeggen," antwoordde Tom
zoetsappig, ,,doch als u zulks verkiest, wil ik wel naar huis
schrijven en bet vragen."
Bij dit bescheid begonnen drie of vier nieuwelingen, die in de
nabijbeid zaten en tot nu toe droomerig voor zicb uit hadden
gestaard, te giegelen. De ruziezoeker keek hen met een verschrikkelijken blik aan, waarop bunne gezichtjes weder dien
bedroefden trek aannamen en bunne oogen weder lusteloos en
verstrooid in de vage ruimten tuurden - bet onmiskenbare
teeken van beimwee. Ook Harry lacbte; docb zijn lacheb. beliep
geen berisping, hij was een oude student en genoot bijgevolg
bet voorrecht dat te mogen doen..
Aangemoedigd door de macbt van zijn blik, keerde jongeheer
Green dezen met volle kracht naar Tom en wendde zicb weder
tot dien onverschrokken knaap.
,,Hoe is je naam, jongetje ?"
Het gelaat van Tom nam een geveinsde uitdrukking van verlegenheid aan, hij streek met de hand over zijn voorhoofd en
vervolgens door zijn baar, en na even nagedacht te hebben,
antwoordde bij:
,,lk kan er op 't oogenblik niet op komen. Mijn geheugen is
bij dat warme weer zeer zwak. 't Is een ijselijk lange naam.
Toen ik gedoopt werd, had de priester volle vijf minuten werk,
om hem uit te spreken."
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Hernieuwd. gegiegel van de toehoorders, en een luide lach
van Harry. Doch Green was over de koelheid van den nieuweling
al te zeer verbaasd, om deze uitbarsting van vrool~jkheid te
stuiten. ,,Ik: geloof", vervolgde Green, met buitengewone ironie,
,,~at jij je verbeeldt, heel grappig te zijn.
,,Dat denk ik stellig," gaf Tom zachtzinnig ten bescheid. ,,Mijn
geheele familie zegt het, en als ik thuis ben, laat men mij
nimmer naar een begrafenis gaan, uit vrees, dat ik de menschen
aan 't lachen maak, zelfs bij de aandoenlijkste gedeelten."
Een langer voortgezet gegiegel en een nog luidere lach.
,,Je bent ijselijk geestig", riep Green, die zijn academischen
stand had laten varen en er nu zoo stijf en houterig mogelijk
uitzag.
,,Geestigf" herhaalde Tom, ,,kijk, nou slaat uwes den spijker
op z'n kop. De jongens van de school, welke ik verleden jaar
bezocht, wilden niet terugkomen, als ik terugkwam, omdat ik
altijd .de eerste prijzen weghaalde. En ziet u, daarom ben ik
nu hier."
,,Je zoudt beter doen je mond te houden of ik zal je een opstopper geven," schreeuwde de ruziemaker, om het gelach te
onderdrukken, dat dit Iaatste antwoord had uitgelokt. Onder het
spreken, s3-oopte hij de mouwen van zijn jas op, waardoor een
paar manchetten zichtbaar werden met blinkende knoopen.
,,0, als u begint te slaan," vervolgde Tom met al de zachtheid van een Meiwindje, ,,dan, geloof ik, ware het beter mijn
mond dicht te houden, anders boort uwee uwes vuist in mijn
keel en dan ben ik er heel m'n Ieven misselijk van."
Op het zien van Greens gebalde vuisten, die er alles behalve
zindelijk uitzagen, sprong de geestigheid van dit slagvaardig
gegeven antwoord terstond in 't oog en verwekte onder de
toeschouwers en toehoorders nieuwe vroolijkheid, daarentegen
nieuwe woede in het gemoed van den snoever.
,.Je bent een lafaard I" zeide hij schuimbekkend.
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,,Dat zeg jlj I"
,,En een gluiper t"
,,Dat zeg jij!"
,,En een ezeldief t"
,,Ik heb jou toch niet gestolen !"
Dat was te veel voor Green; hij sprong op Tom toe, doch
Harry gret>p hem b~i den arm.
,,Schei uh, Green,'' zei Harry. ,, Vecht met 'n jongen van jouw
leeftijd."
Hier dient te worden aangestipt, dat Harry, zoowel als Tom,
twee jaar jonger was, dan Green.
,,Laat me los, zeg ik je !" schreeuwde de windbuil.
,,Neen, dat doe ik niet !"
Eensklaps werd John Green zoo stil als een muis, sprong op
de brug en begon op en neer te · loopen, - pater Middleton
kwam juist den hoek om. Harry floot eventjes en Tom zette een
gezicht, alsof hij van den prins geen kwaad wist. Alvorens de
vijandelijkheden konden hervat worden, luidde de etensbel.
,,Je hebt hem flink op z'n plaats gezet, Tom,"' merkte Harry
op weg naar de eetzaal aan. ,, W aar heb ie de kunst geleerd,
zoo koelbloedig van je af te spreken ?"
"0, ik had gewoonlijk ruzie met m'n oom en die heeft mij
z66 dikwijls geplaagd, dat ik nu niet zoo gemakkelijk om dergelijke kleinigheden kwaad word."
,,In elk geval is bet raadzaam, je oogen goed open te houden
en op je hoede te zijn; want hef .zal niet heel lang duren of
Green zet het ie betaald. Ben evenwel ik, of een antler weldenkend oude student in de buurt, dan behoef je niets te vreezen.
Hij is een laffe, gemeene jongen, en als hij jou alleen te pakken
mocht krijgen, zou hij 't ie ongetwijfeld inpepe:ren. Maar ons
tweeen durft hij niet aantasten."
Zij waren nu bij de deur der eetzaal. Pater Middleton wees
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elken student, die binnenkwam zijn plaats aan een der tien
tafels aan, elk voor twaalf knapen gedekt.
Tot hun spijt waren Harry en Tom aan verschillende tafels
geplaatst. Het middagmaal verliep zonder dat er iets opmerkelijks voorviel. Alvorens er gedankt werd1 kondigde pater
Middleton aan, dat elke Ieerling, terstond na het verlaten der
eetzaal, zich naar de kamer van den studieprefect mo est begeven,
waar hij zo11 vernemen in welke klas hij kwam te zitten en
tevens een lij~ t zou ontvangen van de boeken, welke er benoodigd
waren en die men zich kon aanschaffen bij den procurator (in
' zin den persoon, die de
't Hollandsch den inkooper, in ruimeren
tijdelijke belangen van een klooster, school, inrichting, enz.
beheert.)
Tom en Harry, die afgesproken hadden samen naar den
studieprefect te gaan, werden beiden bestemd voor de klas der
eerste beginselen - waar de leerling werd voorbereid tot de studie
der Lat\jnsche taaL Zij wisten het z66 aan te leggen, dat zij
ook tegel\jk hunne boeken ontvingen en dus wees pater Middleton
bun plaatsen naast elkaar aan in de studiezaal.
.HeerJijk! he, Tom?" riep Harry uit, toen zij uit de studiezaal kwamen. ,, Wij zitten in dezelf de klas en v1ak naast
elkanderl Maar hoor eens, - terwijl jij ie boeken kreegt en ik
buiten op je stond te wachten, heb ik iets vernomen, dat jou
betreft. W eet je al, wat Green van plan is ie te doen ?"
,.Neen, wat dan ?"
,,Zoodra hij er vandaag gelegenheid voor vindt, wil hij een
papier op je rug spelden, waarop staat:
.,,Schop mij,
Ik ben gek."
,.Ik: denk, dat bij nu zijn kans zal waarnemen op de speelplaats."
Tom bleef staan en dacht eenige seconden na, daarna zette
hij zijn wandeling voort en merkte aan:
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»Als hij 't hart heeft, dat te doen, Harry, zal ik hem zelf
een poets bakken. Ik: wil je zeggen, hoe: wij zullen hem tamelijk
ver zijn gang laten gaan. Ik: zal juist doen, of ik hem niet zie.
Maar als hij vlak achter mij is, haal jij je zakdoek uit, hoor t
Je hebt alleen te zorgen, dat je voor me bent en ik je kan zien."
,,Wat wil je dan doen ?"
'.IJDat zal je wel gewaarworden. Hij zal in elk geval niet veel
plezier van zijn grap beleven."
Niet zoodra hadden de knapen de speelplaats betreden, of zij
bespeurden, dat John Green hen nauwlettend in 't oog hield.
•Hij wacht zijn kans af," fluisterde Harry.
juist," antwoordde Tom, ,,laten wij ginds naar de steeg
11 Ja
voor 't handbalspel 1) gaan."
Harry vond dat
goed en beiden
begaven zich
naar het uiteinde
van de speelplaats. Harry,
met de handen
in zijn zakken,
leunde tegen den
muur en overzag,
schijnbaar onverschillig,degeheelespeelplaats
terwijl Tom,
eveneens met
Eindelljk had Green een gunstigen stand geTonden om bet plaktaat
zijn handen in de
nst te 11pelden. Hij bukte reeds ....
zakken, tegenI) De plaats voor 't handbalspel bestaat uit twee tegenover elkaar geplaatste
muren., tamelijk hoog en glad. De rnimte daarlusschen heeft een asphalten
of cementen vloer.
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over Harry stond en niets anders kon zien, dan hetgeen er
in het slraatje tusschen de twee muren voorviel. Middelerwijl
sloop Green hen achterna met steelschen tred; zelfs Tom kon
zulks afleiden aan de uitdrukking op Harry's gelaat Eindelijk
had Green een gunstigen stand gevonden, om het plakkaat...vast
te spelden. Hij bukte reeds. Terstond haalde Harry zijn
zakdoek uit
,, Van springen gesproken," riep Tom opeens uit, ,,hoe vindt
je dezen sprongr en hij trapte met zijn rechter voet met kracht
achterwaarts.
Green kreeg dien schop tegen zijn schenen -- wellicht, om
bet evenwicht te herstellen, het gevoeligste deel zijns lichaams,
want zijn hoofd was tegenwoordig zoo goed als ondoordringbaar,
zoowel voor slagen als voor denkbeelden.
Op dat oogenblik deed Green van zijne aanwezigheid blijken
door een langgerekt gebulk.
,,Li eve hem el!" riep Tom, terwijl hij zich omkeerde en Green
aansprak, die met beide handen zijn eene knie vasthield en op
den anderen vrijen voet rondsprong als een kakkerlak: ,hoe
ter wereld kwam je zoo dicht achter me? Je bent wel ongelukkig van daag, vindt je niet ?"
Een troep jongens, die van verre de ongepaste poging van
Green, om bet plakkaat op Toms rug te speiden, hadden gade~
geslagen, kwamen nu juichend en lachend nader, om <lien
levendigen dans van het offer van nabij te bewonderen.
,,Doet het pijn ?" vroeg Tom medelijdend en raapte het plakkaat op, dat Green had laten vallen.
,,Doet het pijn ?" bulkte Green, zijn dans even stakende om
kl em aan dit antwoord te geven. ,, 0 neen, het doet volstrekt
geen zeer. Integendeel, gek, 't is een allerijselijkst prettig
gevoel !" En na deze uitbarsting van welsprekendheid begon hij
weer te dansen.
,, Wat ik zeggen wil.... wat is dit ?•' vroeg Tom en hield
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bet plakkaat op armslengte van zich af, terwijl hij bet aandachtig bekeek. ,,Is dit papier van uwee ?"
"Ja, en ik wou, dat iij en ciat papier zaten waar de peper
groeit!"
De oprechte welgemeendheid van dien wensch was aan geen
'twijfel onderhevig.
,,Maar," vervolgde Tom, ,,u-edele heeft er op geschreven:
,,Schop mij": dus heeft u uw zin gekregen. En is u nu
heuscb gek ?"
Deze vraag maakte Green z66 geweldig boos, dat hij zijn
pijn er heelemaal door vergat. Hij liet zijn gekwetst been los
en vloog als een dolleman op Tom aan. Docb ook dezen keer
werd zijn voornemen verijdeld. George Keenan, een jongen, die
al verscheidene iaren de studie te Sint Maure volgde, en die,
te oordeelen naar zijn bescheidenheid, zicb daarop niets liet
voorstaan, greep den arm van den aanvaller z66 stevig vast, dat
Green bet andermaal uitschreeuwde.
"Laat hem met rust, Green; bij heeft ie je verdiende loon
geg~ven. J e behoeft niet telkens jongens, die jonger zijn dan
iij, te sarren en te kwellen. En onthoud het - je zoudt beter
doen hem niet aan te raken, wanneer Joh Donnel of ik in de
nabijheid zijn."
Na dit gezegd te hebben wandelde George bedaard verder.
De snoever voelde zich te zeer vernederd om zijn medeleerlingen aan te zien. Pruilend en met beschaamde kaken,
hompelde hij naar de ziekenzaal. ten einde zijn been te laten
.,,penseelen" met iodine.
George Keenan, die zooeven op bet tooneel verschenen was,
verdient een paar woordies. Hij was een model-jongen, niet bet
soort van model-jongen, dat in menig verhaal voor de jeugd
voorkomt; maar zulk een model, als ik hoop, dat gij van tijd
tot tijd - neen, God geve zeer dikwijls - in het werkelijke
leven moogt ontmoeten.
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In 't doelloopspel, in 't hardloopen, in 't handballen, in 't voetballen, kortom in alle spelen, welke kracht en geoefendheid
vereischteii, was niemand meer bedreven dan George. Hij was
klein en voor zijn leeftijd niet genoeg uitgegroeid en mager van
gestalte, maar zijn buitengewone kracht was buiten kijf. En
nochtans herinnerde zich niemand, dat George ooit zijn kracht
tot gemeene of lage doeleinden had misbruikt., niemand kon
zich beroemen hem ooit zijn i.nvloed te hebben zien gebruiken
om iets te bereiken, wat niet edel was. Hij was de vriend van
iedereen; wanneer de slechten met hem verkeerden gedroegen
zij zich opzettelijk goed, en de goeden werden nog beter. Bovendien was hij opgeruimd, geneigd tot schertsen en min of meer
een schalk. Hij maakte zijn weg door het leven gelijk een
heilzame, verkwikkende zonnestraal. Toch is George onder bet
gewone gehalte van kostschoolleerlingen geenszins een op-zichzelf-staand karakter
In e1ke wel-bestuurde kostschool vindt men even warme
harten en even edele geesten. Zulke iongens zijn zelve het minst
van alle stervelingen zich daarvan bewust: Ofschoon zij het niet
weten, zijn zij werkzaam, zelfs heilzaam werkzaam voor hunnen
Heer en Verlosser, dien zij in den adeldom huns harten met
mannelijke teederheid beminnen.

VIJFDE HOOFDSTUK

WAARIN TOM OVERREED WORDT TE GAAN SLAPEN

Ongetwijfe]d hebben velen mijner lezers zich afgevraagd, wat
soort van held Tom Playfair is. Had de schrijver niet een beter
of altbans een meer beschaafd karakter kunnen kiezen? Deze
Tom is onbeschaamd, drukt zich min of meer plat uit, is ietwat
voortvarend, eigenzinnig, en - maar wacht eventjes, lezer, laat
ons eens een woordje in 't midden brengen. Wij heffen onze
handen op en beamen ten volle de kracht en waarheid van al
deze leelijke bijvoegelijke naamwoorden. Inderdaad er zijn fouten,
en zelfs groote fouten in Tom te vinden. Er zijn vele vlekken
in het kristal. Maar wat komt dat er op aan? In elk geval
zijn die kleine vlekjes niet onherstelbaar. Tom is waarschijnlijk
een diamant van 't zuiverste water, - zelfs al is die diamant
nog ruw en ongeslepen. Sommige zijner vlekken, inderdaad, zijn
slechts onontwikkelde deugde~. Zijn onbeschaamdheid is een
overdreven vastheid van karakter - stellig heeft het in haar
bestaan niets blufferigs; zijn platte uitdrukkingen zijn de vergeefsche pogingen om geestig te zijn, zoo opmerkenswaardig
bij de jeugd, en althans bij het jonge volkje - wij spreken
niet voor rijper zondaars in dat opzicht - wel door de
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vingers te zien; zijn voortvarendheid is de overdrijving van
hetgeen wij allen Iiefhebben en waaraan wij gehecht zijn Amerikaanscbe onafhankelijkheid. Doch geno.eg redenen ter
verontschuldiging! Laten wij hopen, dat de scherpe kanten van
zijn inborst afgeslepen zullen worden, dat de nu nog ruwe
diamant tot bewondering van velen moge flonkeren en flikkeren,
dat de overdreven Amerikaansche deugden mogen beteugeld
worden tot die gulden middelmatigheid, welke wij allen zoo
hoogelijk waardeeren en zoo weinig in beoefening brengen.
De samenspraak tusschen Tom en Green met z\jn zeere
scheen, deed aller aandacht vestigen op onzen held en verwierf
hem ettelijke bewonderaars en ook eenige vrienden.
Toen hij en Harry over de speelplaats wandelden, kort na
Green's vertrek om het kostschooljongensmiddel voor alle kwalen,
io~ne, te gaan halen, werd hij aangesproken door een kleineren
kleuter in korte broek, wiens trekken een mengeling van
blooheid en schramlerheid te kennen gaven.
,, W el, m'n zoon," zei Tom, die omstreeks een halven duim
grooter was dan het vreemde jongetje, ,, wat kan ik voor je doen ?"
,,Ik ben zoo blij, dat ge u door <lien Green niet op den kop
liet zitten. 't Is een geniepert, hij knijpt mij herhaaldelijk zonder
reden; hij vroeg mij, of m'n moeder wel wist, dat ik van huis
weg was - en - en - ik heb geen zin, hier langer te blijven.
Mijn kleine zusje" - hier begon het ventje te huilen - ,,zou
me niet meer herkennen, als ik weer thuis kom."
,,Hij heeft bet heimwee - en wel in erge mate," fluisterde ·
Harry op medelijdepden toon.
,,Hier/, zei Tom, ,,neem een paar ulevellen."
De knaap nam de ulevellen en deed zijn best weer opgeruimd
te schijnen, hij hield op met schreien, alhoewel hij bij tusschenpoozen nog zwaar zuchtte.
,,Korn, en ga hier bij ons zitten," vervolgde Tom. ,,En vertel
me nu eens, hoe ie beet!"
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,,Joe Whyte. Mijn pa is dokter in Hot Springs en heeft 'n
hoop geld en rijdt rond in een paard met 'n sjees.''
,,Dat moet grappig zijn rond te rijden in een paard," merkte
Harry aan. ,,Doet hij dat dikwijls ?"
Joe hield even op, om te glimlachen.
,,Heb ie hier geen vriendjes ?" ging Tom voort .
• Neen, en ik wil naar huis," snikte Joe, terwijl hij in zijn
vorige troostelooze droefheid herviel. ,,Alle jongens hier zijn
gemeen en er is niets, dat deugt."
,,Korn, kom, je kent ze nog niet genoegzaam," zeide Tom en
voegde er met ongekunstelde zedigheid bij, _Harry en ik zijn
goede iongens. Heb maar geduld, Joe, totdat je een man bent,
dan behoef je niet meer naar de kostschool te gaan. Dan gaat
je vader dood en jij krijgt al zijn geld en rijdt rond in een
paard en ....''
,,Boe ... oe ... oe I" viel Joe hierop in, verschrikt door . deze
slecht aangebrachte troostrede. ,,Pa mag niet dood gaan."
,,Maak je niet zoo overstuur," zeide Harry. ,,Je vader sterft
immers nu nog niet I"
,,Hij mag in 't geheel niet sterven," bracht hd beklagenswaardige offer van heimwee er snikkende nit. ,,Ik ga terstond
weer naar huis, naar pa en moe, en naar Sissy en de kleine
Jane en allemaal."
,,Ik zal je wat zeggen: ,,laten wij vriendschap sluiten met
ons drieen, dan ben je voortaan niet meer zoo eenzaam," zeide
Tom. ,,Nu, hoe vindt je <lat?"
Terwijl Joe met de eene hand zijn oogen afwischte, reikte
hij de andere eerst aan Tom en daarna aan Harry. Elk der
beide jongeheeren schudde die hartelijk.
Het geval van jongeheer Whyte is een mooi staaltje van de
ziekte, welke bijna onveranderlijk den nieuwen student aantast het heimwee. Evenals mazelen, kinkhoest en zeeziekte, ontsnappen
er weinigen aan en, ook deze vergelijking is waar, die ziekte
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grijpt hare slachtoffers met verschillende graden van boosaardigheid aan. In een gewonen aanval gevoelt de patient zich
ten volle overtuigd, dat het !even buiten den huiselijken kring
niets waard is. Spelen, maaltijden, zelfs lekkernijen verliezen
hunnen smaak. Gelijk de eigenschap van barmhartigheid is het
heimwee ,;de machtigste onder de machtigen"; wanneer een
groote jongen daardoor wordt aangetast, levert hij inderdaad een
beklagenswaardig schouwspel op.
Na het maal te vijf uur, mochten de jongens zich ontspannen
tot zes, toen de bel hen riep naar de studiezaal. Hier konden
zij vrij hunne boeken uitzoeken en doorbladeren, en aan hunne
ouders scbr~jven, dat zij behouden op hunne bestemming waren
aangekomen.
Toen Tom in de zaal trad, merkte hij op, <lat de oudere
leerlingen, inplaats van terstond te gaan zitten, allen stilzwijgend
bleven staan. Hunne stomme vermaning volgend, bleef ook hij
voor zijn lessenaar staan, en vestigde een vragenden blik op
pater Middleton, die van een verhevenheid de geheele studiezaal
kon overzien.
Terwijl Tom zich nog verwonderde, waarom de oude studenten
zoo lui waren · om te gaan zitten, maakte de prefect het teeken
des kruises en bad bet "Veni Sancte Spiritus". Na dit schoon
gebed, begaven allen zich aan hun werk.
In plaats van aan zijn studie te beginnen, zat Tom een poos
te kijken naar hetgeen zij, die om hen heen zaten, uitvoerden.
De studenten van vorige jaren scbreven bijna zonder uitzondering, hunne namen in de nieuwe boeken; de nieuw-aangekomen zaten in hunne lessenaars te wroeten en trachtten
tevergeefs den schijn mm te nemen, dat zij zich op bun gemak
gevoelden en tevreden waren met hun lot. Pater Middleton
scheen voortdurend zijne oogen op ieder in 't bijzonder gevestigd
te hebben.
Thans trad een andere pater de zaal binnen, en pater
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Middleton verwijderde zich. Deze professor was de eigenlijke
opzichter over de studie.
Tom gaapte den nieuwen dienstdoenden geestelijke eenigeoogenblikken aan, en wendde zich toen tot Harry.
,,Hei, zeg eens, hoe beet die inan ?" fluisterde hij.
,,Sssstl" zeide Harry.
Tom wierp een kregelen blik op zijn vermaner en keerde
zich naar Joe Whyte, die aan zijn linkerzijde zat, en herhaalde
de vraag.
,,Th: weet het niet," antwoordde Joe.
,,Zeg, Joe, wat ga jij dit uur doen ?"
,,Ik: schrijf naar huis, om te verzoeken, <lat ze mij bier vandaan
komen halen."
,,Korn, kom, overhaast dat ding niet I" fluisterde Tom, ,,na
verloop van eenige dagen ken je de jongens bier beter en ...."
Op dat oogenblik werd er een hand op zijn arm gelegd, en
toen Tom zijne oogen opsloeg zag hij den opzichter over de
studie voor zicb staan, die ietwat strenger keek dan gewoonlijk.
,,Onder de studie moet ge stil zijn, Playfair," zeide hij,
,,en niet babbelen; neem je boeken en schriften en ga aan
je werk."
,,Zeg, meneer, hoe weet u, dat ik Playfair beet?"
De professor beet op z'n lip, om een glimlach te bedwingen
en begaf zich naar een ander gedeelte van de zaal. Het gebeim,
dat hij den naam van Tom wist, was trouwens eenvoudig
genoeg.
Er bestaat een kaart, waarop vermeld staat, welke plaats
elke leerling inneemt in de studiezaal, waschzaaJ, eetzaal, slaapzaal en kapel. Een blik op de kaart, stelt den dienstdoenden
professor in kennis of elke jongen op zijn post is, en tengevolge
van dat stelsel kan een jongen zich niet uit bet college verwijderen voo:..- een tijdperk van op zijn hoogst een uur, zonder
<lat zijn afwezigheid wordt opgemerkt.

Na aldus vermaand te zijn, deed Tom zijn lessenaar open,
nam er zijn schrijfbehoeften uit, en na groote inspanning, veel
papier bedorven, zijn vingers beldad en diep nagedacht te hebben,
bracht hi,j den volgenden brief bijeen:
CoUege Sint Maure,
5 Septemb., 190-.
Lfi;ve tante Jane:

Ik neem d~ pen in mijn hand om uw te doen weeten
dat ik vrisch en gezond hen en hoop van uw hetzelfde
maure is een heel prettige plaats en ik heb volstrekt
geen verlangen naar huis er zijn bier een hoop nieuwe
jongens zeg aan ieff thomas dat ik hum gauw zal schrijven
wie zorgt er nu voor mijn duiven groet papa van mij is
mijn haan met zein lange staart nog zoo vrolik mijn geld .
is haast op ik had een ongeluk op de trein hierheen en
moest de negerportier een oude lantaarn betaalen vaarwel
ik ga vlink stuuderen.
U liefhebbende neef
THOMAS PLAYFAIR.

Terwijl hij het adres schreef op de enveloppe, bestemd om
deze treurige proeve van letterkunde op hare bestemming te
brengen, voelde hij, dat iemand hem in zijn rug porde. Zich
omkeerende, ontwaarde hij een hand, die onder den lessenaar
achter hem uitstak en een stuk papier vasthield. Tom nam het
in ontvangst en las:
Jongeheer Play/air:

Zeg wil iij met mijn vegten agter

d~

handbalmuur.
JOHN GREEN.

P.S. Je bent 'n gluiper.
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Tom beantwoordde die uitnoodiging aldus, na er flink over
nagedacht te hebben:

Waarde mister Green
Hoe komt ge toch aan den naam groen 1) en waarom
noemen de jongens u den mallen Green hoe gaat bet
met uws scheen doet die nog zoo zeer u spelt slecbt
vegten en agter deugen niet moeten vechten en achier
zijn u is grooter dan ik en ook ouder in plaats van
vecbten zou bet beter zijn goed te leeren spellen vecbten
staat gemeen en ik heb er geen lust in en u moest zicb
schamen als u naar buis schrijft doe dan mijn kompeldementen aan u vaader en moeder.
U onderdanige dienaar
THOMAS PLAYFAIR.
Na dit opstel te hebben verzonden, keek hij op zijn gemak
de zaal eens rond, rekte zich uit met de armen omboog, en
besloot daarna uit te gaan. Hij zette de pet op. die hij van
Harry Quip geleend had, aangezien zijn hoed in den trein was
afgewaaid, en begaf zich naar de deur. Juist toen hij die wilde
openen, werd hij in zijn voortgang gestuit door de stem van
den professor:
,,Playfair, ga naar uw plaats terug". Dit werd gezegd op een
zeer gebiedenden toon.
,,Ik wilde even uitgaan, mijnheer," zeide Tom, met zijn hand
op de kruk van de deur, om deze mededeeling te doen.
,,Begeef u naar uwe plaats I"
Met een blik van lijdzame, doch onverdiende vervolging keerde
Tom naar zijne plaats terug en keek onderweg toornig eenige
knapen aan, die grinnikten over den misslag, <lien hij had begaan.
1) Green is in 't Hollandsch: groen.
Tom· Playfafr.

5
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Een poosje later luidde de bel; en allen maakten zich gereed
om zich eenige minuten te verpoozen.
Daarna verrichten de jongens gemeenschappelijk bun avondgebed en begaven zich vervolgens naar de slaapzalen ter ruste.
Het nieuwe schouwspel van 'n honderd jongens, die zich allen
tegelijk uitkleedden, kwam Tom hoogst vermakelijk voor. Hij
stond inderdaad een poosie stokstijf dat ongewoon spektakel aan
te zien, onophoudelijk grinnekend van pret. Een hand op zijn
arm riep hem van die aangename hoogte naar de prozai'sche
aarde terug. Het was pater Middleton.
,,Playfair," fluisterde hij, ,,hebt ge niets te doen op 't oogenblik?"
,,Neen, pater," gaf Tom ten antwoord, nieuwsgierig wat er
nu zou volgen.
,, Toe, kleed je dan uit en ga naar bed." En pater Middleton
ging voort met zijn rozenkrans te bidden, terwijl hij weder bet
pad op en neer liep, dat tusschen de bedden vrijgelaten was.
,, 0 jemine !" bromde Tom, ,,men kan hier niet eens eventjes
rondkijken of men wordt beknord. Ik zie er volstrekt geen kwaad
in, even rond te zien." En met een bedrukt hart begon bij
zijn matrozenkieltje uit te trekken. Juist had hij zijn eenen
arm uit de mouw, toen hij, tien of twaalf ledikanten verder
Harry Quip in 't oog kreeg. Harry ving zijn blik op en glimlachte. Die glimlach bracht den zonneschijn in Toms hart terug;
hij staakte bet uittrekken van zijn kiel, zette vroolijk den duim
van zijn rechterhand tegen den neus en maakte met zijn vingers
bet welbekende teeken.
In plaats van dit vriendschappelijk, schertsend bewijs aan te
nemen in den geest waarin bet gegeven was, werd bet gezicht
van Harry al langer van angst en zijn blik richtte zich vol beteekenis naar den kant, waar pater Middleton zich bevond. Tom
volgde die richting met zijne oogen, keerde zich om, en jawel hoor ! daar had je 't weer gaande - zag pater Middleton
op zich af komen stevenen.
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,, Hu, nou krijg ik zeker weer een uitbrander !" dacht hij,
teiwijl hij met verwonderlijken spoed zijn kleeren uittrok. Hij
sprong ijlings in bed en verborg zijn gelaat in 't kussen.
,,Kleine," fluisterde pater Middleton zich over hem heen
buigend, ,,dartelheid komt bier in de slaapzaal niet te pas."
,, Wat niet, pater?"
,, Geen dartelheid."
,, Wat is dat, pater?"
,,Sssst t spreek niet zoo luid. Ik bedoe~ dat je niet moogt
praten, fluisteren, lachen of teekens maken. Heb je rhij begrepen r
,,J a, maar -"
,,Dat is voldoende; ga nu slapen, en als ge eenige tegenwerpingen hebt te maken - morgen ochtend zal ik u aanhooren."
,,Dat is 'n rare Chinees," pruttelde Tom in zijn kussen. ,,Hij
laat iemand niet eens aan 't woord komen."
Twee minuten later sliep hij een gezonden, droomeloozen slaap.

ZESDE HOOFDSTUK

WAARIN GREEN EN TOM EEN WEDREN HOUDEN, DIE
ECHTER VOOR BEIDEN NOODLOTTIG AFLOOPT

,,Kling-klingeling-kling-kling-klingeling !''
,, Heidaar ! wat is er aan de hand?" riep Tom te midden van
dat lawaai, terwijl hij uit 't bed sprong en zijn oogen wreef.
De oorzaak van dat geraas was een groote bel met ijzeren
klepel, wel.ke pater Middleton vroolijk zwaaide.
Tom keek om zich been, alle studenten waren reeds op de
been en bezig zich aan te kleeden, behalve verscheidene leerlingen van verleden jaar, die natuurlijk dat vroegtijdig gelui
reeds kenden.
,,'t Is mij nog een heetje te vroeg," dacht Tom, en blijde,
dat die levenmakende bel zweeg, stapte hij weer in bed. Juist
toen hij weer vreedzaam zou indommelen, voelde hij een hand
_op zijn schouder.
,,Playfair, heb je de bel niet gehoord ?"
,,De bel? Ik geloof van wel ! Dat zaakje is in den haak, pater
Middleton, maar mij dunkt, <lat ik niet nu reeds behoef op
te staan."
. Nauwelijks was dit antwoord uit zijn mond, of er had, naar
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het hem toescheen, een kleine aardueving in de buurt plaats,
en alvorens hij zich bewust was, wat er gebeurde, lag hij op
den vloer te spartelen met de matras boven op hem.
,, Wat, drommel, waarom doet u dat ?" foeterde hij, maar
pater Middleton was reeds halfweg de zaal.
,,Als ze een jongen den eersten den besten dag reeds z66
behandelen, wat zal men hem dan wel doen op den laatsten ?"
mopperde hij. ,,Deze kostschool heeft zeker niet veel te beteekenen r'
Na te zijn opgestaan werd den knapen een half uur gegeven,
om zich te kleP-den en te wasschen. Daarna hoorden zij de H.
Mis in de kapel, gevolgd door studie en ontbijt.
Om negen uur - het was een uitzonderingsdag - hadden
zij, zooals de technische term luidde: ,,Lectio brevis", dat wil
zeggen, de onderwijzers der verschillende klassen gaven hunnen
leerlingen eenige korte opmerkingen over elk studievak in
't b\jzonder en wezen de lessen aan voor den volgenden dag.
Tom was min of meer uit 't veld geslagen en ietwat ontstemd,
toen hij ontwaarde, dat zijn professor voor het volgend jaar
niemand anders was dan pater Middleton. Maar na stil en
bedaard geluisterd te hebben naar <liens openingsrede, kwam
bij tot de gevolgtrekking, dat het waarschijnlijk nogal los zou
loopen met hun tweeen.
De ,,Lectio brevis" duurde slechts een uur en de studenten
hadden het overige van den dag vrijaf.
Kort na het middagmaal kwam Harry Quip naar Tom toe,
vergezeld van een jongen, <lien Tom nog niet kende.
,, Tom, ik heh het genoegen bier je mijn bijzonderen vriend
voor te stellen: Willy Ruthers; ik ben er zeker van, dat hij
ook een goede vriend van jou zal worden."
Willy en Tom gaven elkaar de hand, waarbij Willy ietwat
schaapachtig prevelde: "Aangenaam kennis te maken !"
"Heb je trek in een paar ulevellen ?" vroeg Tom.
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De ulevellen werden dankbaar aanvaard en de vriendschap
tusschen die twee rustle op hechten grondsla.g.
,,Heb je vandaag al gewandeld ?11 vroeg Willy.
,,Neen, inderdaad niet, Harry, wij konden wel naar de PawneeCreek gaan, om mijn hoed te zoeken."
Na van den prefect toestemming te hebben ontvangen, begonnen zij hunne wandeling langs den spoorwegdam, en na
korten tijd ontdekten zij den hoed, half begraven onder bet
slijk. Toen zij op hun terugweg dicht bij het college kwamen,
stelde Harry voor, door het ,,Blauwe Gras" te gaan. Het ,,Blauwe
Gras" was een geliefkoosde plek van de jongens, om te spelen.
Zij lag vlak achter de speelplaats van het college en was door
hooge, mooie pijnboomen beschaduwd.
Nu wilde het toeval, <lat er op dat oogenblik in 't ,,Blauwe
Gras" slechts vier jongens waren, namelijk John Green met drie
makkers van hetzelfde aHooi.
Green zag het drietal reeds van verre aankomen.
,,Ha, jongens !" riep hij, ,,daar komt die grappenmaker aan.
Korn maar op, gluiper," voegde hij er bij, zich naar Tom keerende,
,.dan zullen wij onze rekening vereffenen I"
,, Tom," fluisterde Harry bezorgd, ,,la ten wij hard wegloopen.
De jongens, die bij hem zijn, zullen niet toestaan, dat ik of
Willy ie te hulp kom, en Green gaat te keer als een dolleman,
sedert hi.i van de vacantie teruggekomen is."
,, W egloopen? Neen, dat doe ik niet, tenzij ik er toe ged wongen worde," antwoordde Tom, en hij liep recht uit, met het
doel Green en <liens kornuiten voorbij te gaan. Doch Green
versperde het drietal den weg.
,, W aar ga je heen, grappenmaker ?" vroeg hij.
,,Ik ga dit jaar naar St Maure. Hoe is het met uwes
scheen?"
,,Nu m.oet je met mij vechten, gluiper," vervolgde Green, die
bij dat antwoord rood van kwaadheid was geworden."
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,,Daar heb ik hoegenaamd geen trek in, boor je?"
,, Trek of geen trek, daar maal ik niet om. Steek op je handen t
Ik zal je leeren mij te treiteren. Je zult den dans niet ontspringen !"
,,Reusch niet? Zie dan maar, dat ie mij krijgt l" en nauwelijkR
had Tom dit gezegd, of hij rende weg in de richting van de
Pawnee Creek.
Het duurde eenige oogenblikken eer Green deze plotselinge
en volkomen onverwachte verandering .van toestand begreep;
toen eerst vloog hij met een toornigen kreet Tom achterna.
Wij dienen hier aan te stippen, dat Tom, alvorens het ouderlijke huis te verlaten, aan tante Meadow plechtig beloofd had,
ondeI' geenerlei omstandigheden zich in te laten met boksen of
vuistvechten.
Voor zijn Ieeftijd was hij een ferme looper; maar de vlugheid
van zijn vervolger, die ouder was en langere beenen had, bezat
hij niet. Alhoewel hij een voorsprong van 'n vijf-en-twintig of
dertig voet behaald had, bespeurde hij alras, dat hij schielijk
terrein verloor. Niettemin veranderde de gewone opgeruimdheid
van zijn blozend gelaat geen sikkepit: en als hij van tijd tot
tijd zijn hoofd omdraaide, om poolshoogte te nemen van den
stand der zaken, was zijn uitdrukking even kalm, alsof hij een
wedloop hield voor plezier.
Het was een belangwekkend tooneel. Tom werd gevolgd door
Harry en Willy, terwijl Green werd aangevuurd door zijn drie
boezemvrienden, die volop aan de vervolging deelnamen.
Alvorens Tom de boomen van het ,,Blauwe Gras" achter zich
had, zag hij in, <lat hij zeker gegrepen zou worden, als bij aan
zijn vlucht niet een nieuwe wending gaf. Zijn vindingrijkheid
liet hem niet in den sleek. Eensklaps maakte hij een scherpe
bocht, en geholpen door een boom, Clien hij beetpakte, draaide
hij in een rechten hoek naar de richting, vanwaar hij gekomen was.
Green kon in vlugheid Tom niet evenaren; en alvorens
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hij zich rekenschap kon geven van deze verandering, had onze
held wederom eenig voordeel op hem behaald. Allen holden nu
in de richting van den lagen aarden wal v66r bet 11 Blauwe
Gras" die dit scheidde van het eigenlijke prairieland.
Het leek nochtans vrij zeker, dat Tom bet niet z66 lang kon
uithouden, om den wal te bereiken.
Green kwam hijgend al nader. ,,Hij schoot vooruit met korte
ademhalinkjes" 1), vertelde Harry later aan eenigen zijner schoolmakkers, die zijne verontwaardiging gaande maakten en zijn
verhaal deden afbreken door hun lachen over dezen flater inderdaad bij hem zeer opmerkenswaardig. Nu dan - de vervolger kwam al dichterbij. De afstand tusschen beiden bedroeg
ternauwernood twaalf voet.
,,Je bent verloren, Tom t" schreeuwde Harry.
,,'t Is vergeefsche moeite," voegde Willy Ruthers er bij, ,,je
kunt hem niet meer ontsnappen !"
Tom was nog slechts 'n twintig yards2) van den wal af,
terwijl zijn vervolger maar z0s of zeven voet achter hem was.
Eensklaps bleef Tom stil staan, keerde zich om, en toen zijn
vijand vooruitschoot, sprong hij vlug op zijde en stak zijn voet uit.
Green struikelde er over en stoof hals over kop op den grond,
als een eekhoorntje. Hij kwam met handen en voeten te land
op een zachten hoop zand, en daar hij zich niet bezeerd bad,
was hij ijlings weer overeind.
Doch alvorens hij weer goed en wel op z'n beenen stond,
was Harry Quip te hulp gekomen met een slim voorstel.
,, Tom, Tom!" riep hij, en liep, al roepende, naar een hoek
van den wal, ,,dezen kant op, zoo hard je maar kunt. Wij zijn
dicht bij de grot van Keenan; en als wij kunnen, zullen wij
ons daar verschansen."
') Harry drukt zich hier gebrekkig uit.
2) Engelsche el
0.9144 Meter.

=

Vert.
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Lang voor Harry dit gezegd had, was Tom reeds op weg
naar de hem voorgestelde schuilplaats. De bewuste grot was
voorzien van een ruwe, lompe, houten inrichting, veel gelijkende
op een stormdeur. De oogen van Tom begonnen te schitteren.
Hij gevoelde zich nu in zekerheid. Als hij eenmaal in het hol
was, kon hij, Harry en Willy allen, die daar buiten waren)
gemakkelijk weerstand bieden.
De grot vertoonde zich niet ver meer; nog slechts 'n honderden-vtjftig voet en alles was in orde. Green was ver achter hem
en liep lang zoo hard niet meer als in 't eerst.
Maar helaas ! terwijl Tom, met zijn oogen strak op de schuilplaats gericht, snel als de wind voortrende, stootte hij zijn
voet tegen een steen en viel met een harden smak op den grond.
Het was een leelijke val. Doch Green liet er geen gras over
groeien. Hij viel op Tom aan en gaf hem slag na slag op zijn
gezicht, <lat gedeeltelijk naar hem toegekeerd was.
In z~jn val had Tom zich leelijk aan het hoofd bezeerd. Hij
gevoelde een hevige pijn; meer dan genoeg om ook nog den
woesten aanval van Green te kunnen verdragen.
,,Geef je gewonnen!" - boor jer brulde de jonge woesteling.
,, Gewonnen geven, wat ?' kreunde Tom, die, hoe versuft,
zwak en 1ijdend hij ook was, niet dacht, dat zijn kwelgeest het
ernstig meende.
De ruziezoeker ging voort met beuken. Toms toestand werd
netelig. Harry en Willy, die getracht hadden hem ter hulp te
komen, werden met geweld door Pitch en zUn makkers tegengehouden.
,,Nu, wil je je gewonnen geven ?" vroeg Green en hield even
op met slaan.
Tom gevoelde, dat hij zou bezwijmen; er kw amen sterretjes voor
z'n oogen, en hij hoorde vreemde geluiden; - desniettemin was
hij geenszins van plan ,,zich over te geven". Al zijn krachten bijee11verzamelend, zeide hij, zooveel mogelijk op zijn natuurHjken toon.
1
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,,Ik geloof, dat je me zulks nogal eens gevraagd hebt."
,,Hoor, i'r zal je z66 murw kloppen, dat je straks je zelf niet
meer zult herk ....."
Green kon den zin niet voleinden; een geweldige mep op zijn
leelijk bakkes bracht zijn kaken met 'n smak op elkaar en deed
hem schier met bliksemsnelheid in het gras bijten.
George Keenan stond v66r hem. Maar zelfs nu Tom van zijn
aanvaller bevrijd was, verroerde hij geen vin; hij lag buiten
kennis.
,,Quip!" riep Keenan," ,,loop naar m'n grot en haal water
- gauw watl - Zie eens, wat jij gedaan hebt, leelijke windbuil,
die je bent l" vervolgde hij zich naar Green keerend. ,,Zie ie
wel, wat je gedaan hebt, scholiberd ?" en hij pakte den verschrikten
jongen bij den kraag en schudde hem, kokend van verontwaardiging
door elkaar.
,,Hij wou zich niet gewonnen geven !" jankte Green.
,,Bah! bromde George, terwijl hij een angstigen blik wierp
op het bleeke gelaat van Tern. ,,Als ik niet iets beters te
doen hadde, zou ik met genoegen heel m'n leven jou eens
ferm door malkaar rammelassen. Dat 's goed Harry," vervolgde
hij, toen Quip zich met een kan water over Tom heenboog,
,,gooi het over zijn gezicht, hij zal zoo aanstonds wel weer
bijkomen."
George scheen heelemaal buiten Westen te zijn. Met zijn
oogen angstig op Tom gevestigd, zwaaide en bewerkte hij John
z66 ijverig met handen en armen, dat bet onmogelijk waste zeggen,
waar op een gegeven oogenblik zich het hoofd van Green bevond
Hij staakte zelfs dat zwaaien niet, toen, een seconde later,
het gelaat van Tom pijnlijk vertrok.
,,Hoeral hij komt tot zich zelvenl" riep Willy Ruthers, die
zooeven den boord van Tom had losgemaakt.
WiJly had gelijk Tom opende zijne oogen en richtte zich
met eenige inspanning op zijn elleboog op. Hij keek versuft om
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zicb been, totdat zijn blik viel op het betraande gelaat van
Harry Quip. Hij fleurde terstond op, stak zijn hand in den zak:
en zeide:
,,Hier, Harry, pak een paar ulevellen." En Tom stond op,
zwak, maar toch glimlachend.
,,Green," zei George, ,,alvorens ik je laat gaan, moet je dezen
jongen vergiffenis vragen."
,,Dat wil ik niet:''
• Wat? Wil je niet ?" en George zette die vraag kracht bij
door Green nog eens flink door elkaar te schudden.
,,0, hou op f Ja! Ik vraag je vergiffenis."
,,Zeer verplicht," zei Tom ernstig.
,,En nu verlang ik van je", vervolgde George, dat je mij
helooft kleine jongens voortaan niet meer lastig te vallen. Heb
je het gehoord? Snoevende ruziezoekers kunnen wij dit jaar
best missen."
,,.Ja, ja!" gilde Green, als een bal in elkaar geschud. ,,Ik beloof bet u, op mijn woord. 0, George, laat me asjeblieft los !"
George willigde die smeekende bede in, en Green haastte zich
zijn vriendjes op te zoeken, die, zoodra er gevaar naakte, zich
uit de voeten hadden gemaakt.
Zedelijkerwijze had Tom den slag gewonnen.

ZEVENDE HOOFDSTUK

TOM MATIGT ZICH HET RECHT VAN DUIVELBANNEN AAN
EN WEL MET SCHRIKWEKKEND GEVOLG

Op een Zondagmorgen, tegen bet einde van September, preekte
de president voor de studenten over het uitdrijven van duivelen
door den Zaligmaker. HU toonde in de uiteenzetting z\\ner
punten aan, dat de Kerk eenige gebedsformulieren had vastgesteld, excorsismen genaamct, om de onreine geesten nit te drijven,
en hij bleef langen tijd stilstaan bij den beklagenswaardigen
staat eener ziel, die door den Booze bezeten is.
Vervolgens, overgaande tot de zinnebeeldige z\jde van zijn
onderwerp, voerde hij aan, dat er wellicht in deze kapel met
studenten zich eenigen in de klauwen van Satan bevonden; dat
er ongodsdienstigen, onreinen, onrechtvaardigen onder hen waren;
sommigen, die hunne ziel bezoedeld hadden met doodzonden en
den H. Geest uit Zijn eigen tempel verdreven hadden.
De voordracht van den spreker was zoo boeiend, zijne gebaren
z66 indrukwekkend, dat allen met de grootste aandacht zaten te
luisteren. Doch niemand stelde meer belang in de predikatie,
dan Tom Playfair. Dat jongeheertje, bet dient gezegd, had gedurende ~n tienjarigen leeftijd zelden of nooit een preek ge-
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hoord. De geringe kennis, welke hij van zijn godsdienst bezat,
had hij bij tijd en wijlen vergaderd door aandachtig te luisteren
naar de vermanigen zijner tante. Het is derhalve niet te verwonderen, dat hij den predikant niet ten volle begreep, dat hij
feiten en verbeelding, de letterlijke en de figuurlijke beteekenis
der woorden met elkaar verwarde.
Toen de H. Mis geeindigd was, bleef Tom in de kapel en keek
alle gebedenboeken na, die in de banken verspreid lagen. Eindelijk verried de verheugde uitdrukking van zijn gelaat, dat hij
had gevonden, wat hij zocht. Hij zette zich deftig in een bank,
las en prakkezeerde, prakkezeerde en las. Ten leste scheen hij
voldaan te zijn over zijn onderzoek; h\j sloot het boek en haastte
zich naar de speelplaats, waar hij terstond zijn drie vertrouwelingen opzocht: Harry, Wi1ly en Joe.
,,Zeg," begon Tom, ,,neemt jelui een ulevel." Ulevellen waren
Toms vredepijp. Allen namen bet vredeaanbod aan, waarop het
jeugdige opperhoofd zijn denkbeelden ontvouwde in het volgende
gesprek.
,, Wat ik zeggen wil... hebt jelui de predikatie van den president begrepen ?"
,,Ja, waarom vraag je dat ?"
,, W el, hierom - een der jongens op de speelplaats is door den
duivel bezeten."
,, Wat?" riepen all en als uit eenen mond.
,,Ja zeker," hernam Tom op beslisten toon. ,,Heeft hij niet
gezegd, dat iemand, die vloekt, laag en gemeen handelt door den
duivel bezeten is?"
,,J a, dat is waar," stem de Willy toe.
,, W elnu, jongens, nu vraag ik jelhi, welke jongen op de speelplaats vloekt en spreekt gemeene taal ?"
,,John Green," wierp Harry op.
,,John Green," herhaalde Willy.
,,Ja juist." voegde Joe er bij.
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,, W elnu," vatte Tom in 't kort samen. ,,Ik beb er eens over
nagedacbt en mij dunkt, dat wij moesten - hoe beet dat woord
ook weer, dat de president gebruikte ?"
,,Excerceeren," meende Willy.
,,Juist, dat is het; dat wij hem moesten excerceeren."
,,Bedoel je: hem de speelplaats in 't rond jagen of iets van
dien aard ?" vroeg Joe.
Tom beantwoordde die vraag met een ietwat strengen blik.
,,Joe," zeide hij op een toon van terechtwijzing, ,,excerceeren
is iets godsdienstigs, waarover je niet zoo luchthartig mag
spreken. Excerceeren beteekent duivelen uitdrijven, en <lat zullen
wij met Green gaan doen."
,,Maar mij dunkt," merkte Harry aan, die qe beste godgeleerde ~.ran dit viertal was, ,,dat wij een priester moesten verzoeken, zu~ks te doen."
,,Daaraan heh ik ook al gedacht," antwoordde Tom met een
nadruk, dat vertrouwen inboezemde. ,,Doch, zie jelui, bier zit
'm de knoop; geen een jongen is gaarne de verklikker van eens
anders fouten. En als wij nu den priester in den arm namen,
zouden wij verplicht zijn, alle leelijke dingen te zeggen, die wij
van Green weten. In elk geval kunnen w'ij het 't eerst probeeren,
en wanneer onze gebeden zonder uitwerking blijven, kunnen
wij er een priester bij halen."
Vreemd genoeg, maar onze drie jongens begonnen het voorstel
in een ernstig licht te beschouwen. Onze held bezat een jongensacbtige welsprekendheid, die overreedde, waar ze niet bewees.
W anneer een andere student op de speelplaats dit voorstel
hadde geopperd, dan zou Harry Quip hem heimelijk uitgelachen
hebben; maar Tom was een geboren leider.
,,Maar, hoe moeten wij dat doen ?" vroeg Willy.
,,Dat zal ik jelui vertellen," antwoordde Tom. ,,Door vasten
en bidden.'•
,, Vasten ?" herhaalde Joe.
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,,Ja, wij moeten zonder avondeten naar bed."
De leden van de kleine bende keken elkaar ietwat twijfelachtig aan.
,,Dat moet gebeuren," zeide Tom met klem. ,,Ik heb bet gelezen
in een kerkboek".
,,En wat nog meer?" vroeg Harry.
,,Dan moeten wij over hem bidden."
Het vooruitzicht van deze plichten bracht een gevoel van
eerbiedige vrees over allen.
,, Wat moeten we bidden, Tom?" fluisterde Willy.
,,Ja, dat heeft eenige moeilijkheid in; dat moet in 't Latijn
gebeuren, omdat ik in het kerkboek een hoop Latijnsche gebeden gezien heb, die- men bij het excerceeren gebruikt."
,,0 jeruml" riep Harry uil ,,Dat spelen wij nooit klaar."
,,0 toch wel," zei Tom, die altijd een antwoord gereed had.
,,Er staan achter in m'n kerkboek een hoop Latijnsche lofzangen;
ik zal mij in den loop van den dag oefenen, die vlot te lezen.
Wanneer 'k ze dan overluid bid, hebt jelui niets anders te doen,
dan te antwoorden ,,Amen".
,,Dat kunnen wij wel, dat is gemakkelijk genoeg," stemde
Harry toe. ,,Maar wanneer zal nu dat excerceeren plaats hebben ?"
,,Dat heb ik reeds bij mij zelven overlegd," gaf Tom tot bescheid. ,, Van nacht te twaalf uur. Jelui behoeft niet zoo benauwd
te kijken. Ik zal tot bij middernacht wakker blijven en jelui dan
wekken. Zie je, wij moeten over hem bidden; en als hij in bed
ligt, kunnen wij dat zoo gemakkelijk mogelijk deen. Ik ga aan
't hoofdeneind staan en bid de verzen, en jelui drieeen houdt je
gereed, hem te pakken, als hij wakker wordt, alsook om hem in
bedwang te hoU<~f'n, terwijl hij geexcerceerd wordt."
,,Maar, Tom!" riep eensklaps de schrandere Joe, 1'hoe kan je
te middemacht lezen zonder licht?"
Voor bet eerst gedurende de beraadslaging was Tom in 't nauw
gebracht. De vraag van belicbting was niet in hem opgekomen.

.
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,,Li eve hemel ! Daaraan heb ik niet gedachtl Laten wij allen
trachten een plan te ontwerpen."
,,Heissa I Ik zal je eens wat zeggen !" riep Harry triomfantelijk,
terwijl hij de stilte verbrak, die een poosje had geheerscht, ,, wij
kunnen uit de sacristie een paar kaarsen met kandelaars nemen".
,,Harry, je bent een juweel !" riep Tom geestdriftig uit. ,,Dat
zal de zaak nog plechtiger maken en er een godsdienstige tint
aan geven.
,, Wat dunkt jelui van een paar koorhemden van de misdienaars ?" vroeg Willy.
,,Dat weet ik niet", sprak Tom peinzend. ,,Zoudt ge denken,
dat het ding er vromer door werd ?"
,,Natuurlijk", hernam Harry.
,,Dan nemen we ook een paar rochetten. Harry, ik draag
jou op, voor een en ander te zorgen, omdat jij beter den weg
in de sacristie weet, dan ik. Neem ze weg, onder den laatsten
speeltijd. Verberg de kandelaars achter de deur, waardoor men
naar de slaapzaal gaat. Van de koorhemden kan elke jongen
er een onder z'n kussen steken. En nu - mondje dicht over
deze geschiedenis, dan zal ze prachtig van stapel loopen".
Vier kleine jongens nuttigden di en avond niets; en alvorens
zich ter rust te begeven, zorgde Harry voor waskaarsen, kandelaars en rochetten, die hij volgens aanw\jzing verborg.
Toen Tom in bed kroop, gevoelde hij zich verzekerd te zullen
slagen. Het kostte h.em inderdaad minder moeite, wakker te
blijven, dan men wel zou hebben verwacht. Met zijn oogen
gevestigd op den wachthebbenden prefect, pater Middleton, lette
hij er verlangend op, of deze zich nog niet ter ruste begaf.
Maar pater Middleton zat aan zijn lessenaar kalm te lezen,
totdat Tom het koude zweet uitbrak bij de gedachte, dat pater
Middleton den gebeelen nacht op zou blijven. Eindelijk, tot
groote verlichting van Tom, stond de prefect op en maakte
toebereidselen, om naar bed te gaan, <loch alvorens zich ter
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ruste te begeven, knielde hij naast zijn bed en bleef daar een
oneindig langen tijd geknield liggen. Tom dacht, dat er geen
eind aan kwarri.
,,:Bah", bromde de ongeduldige schildwacht, ,,<lit is geen tijd
tot bidden. Hij behoorde zulks te doen, als de jongens wakker
zijn, inplaats van voortdurend op hen te Ietten".
Ten langen leste ging pater Middleton naar bed en gedurende
een uur was bet doodstil. Alsdan stond Tom op, trok zijn
kleeren aan, en, op z'n teenen van bed tot bed gaande, schudde
hij zijn medesamenzweerders wakker.
Nadat allen gekleed waren, slopen zij, zonder gerucht te maken
uit de slaapzaal. En nu trekt een plechtige optocht de zaal
binnen. Tom, in koorhemd en gewapend met een kerkboek, gaat
voorop, gevolgd door zijn drie vrienden, die, mede in superpli,
elk een brandende kaars dragen. Stil en plechtig scharen zij
zich rondom bet bed van den niets kwaads vermoedenden Green.
,,Raakt hem niet aan," fluistert Tom, ,,tenzij hij wakker wordt,
Maar dan moet jelui hem ook grijpen, en stevig vasthouden totdat ik den duivel heelemaal uit hem verdreven heb."
,,Maar als hij nu eens begint te schreeuwen ?" vraagt Joe.
,,Hij zal niet schreeuwen," verzekert Harry, ,,ik zal er wel
voor zorgen, dat hij doodbedaard blijft."
,,Heel goed," zegt Tom, ,,ben jelui klaar?''
Algemeene toestemming.
,,Goed zoo. Daar gaat ie dan I"
,.Dies irre, dies illa,
Solvet sreclum in favilla,
Teste David cum Sybilla."

Hier kijkt Tom op van zijn boek. Algemeene stilte.
,,Allo, antwoorden - 't vers is uit !"
,,A-men!" klinkt plechtig bet antwoord. De slapende onschuld
schijut niet in het min st er door getroff en.
Tom Playfalr.
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Tom vervolgt:
,,Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
C1mcta stricte discussurus."

,,Amen!" klinkt prompt het responsorium. Green bewoog zich
onrustig en slaakte een zucht.
,,Ga voort, Tom, 't begint al te werken," merkt Harry plechtstatig aan.
,,0 r' riep Joe, ,,misschien komt aanstonds de duivel uit hem!
Zou hij ons kwaad doen ?"
,,Neen, als wij doen, zooals bet behoort," zegt Tom, alhoewel
hij 66k ietwat bleek wordt. ,,Vooruit weer. Nu komt er een
vers, daar zit klank in":
, Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum
Coget omnes ante thronum."

,,Amen."
Green bewoog zich wederom en zuchtte andermaal.
,,Pak hem, jongens; hij wordt wakker !" roept Tom uit.
Als Green de oogen openslaat, ziet hij zich in de macht van
vier witte gedaanten, en zijn schrik is grenzenloos. r. Wat is er
aan de hand?" stamelt hij naar lucht snakkend. ,,Ben ik dood ?"
,,Neen, nog niet, maar je zult sterven, als je niet rustig blijft
liggen," geeft Tom ten antwoorcl ,,Hou je koest, gans, terwijl je
geexcerceerd wordt."
De ontsteltenis van Green, nu hlj de toedracht van die zaak
begrijpt, maakt plaats voor woede. Hij wil schreeuwen, waarop
Harry hem fluks een handdoek in zijn mond stopt Green is
nochtans een sterke jongen; hij doet dus zijn uiterste best, om,
met inspanning van al zijn krachten, aan den greep zijner
vervolgers te ontkomen. Zijn pogingen schijnen evenwel niet
te slagen.
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Eensklaps hoort men een groot gekraak. Het ledikant van
Green valt in elkaar. Als door een panischen schrik bevangen
hollen Joe, Harry en Willy de slaapzaal af. Vlug als de gedachte
dooft Tom de brandende kaarsen uit, die de vluchtelingen op
bet tooneel hebben achtergelaten, en in een wip en in een sprong
ligt bij, warmpjes toegedekt, in zijn bed.
't Was juist bij tijds. Pater Middleton verscheen op het schouwtooneel en vond Green naast zijn ontredderd ledikant daar als
een arme zondaar staan.
"Neem dat ledigstaande bed aan de overzijde, Green, en wij
zullen elkaar morgen wel spreken."
"Maar pater" - bracht het onschuldig slachtoffer hier tegen
in - ,,.maar pater ....»
,,Je hebt bet gehoord, niet waar? Ga nu maar naar bed."
Pater Middleton inspecteerde de bedden, en schreef de namen
der afwezigen op.
Den volgenden morgen bekende 'rom wat hij gedaan had en
nam de verantwoording op zijn eigen schouders. Pater Middleton
lacbte heimelijk om Toms begrippen van bezetenheid; niettemin
hield hij dat jonge heerschap een geruimen tijd bezig met het
uit bet hoofd leeren van een aantal verzen, en met deze excercitie van geheugen nam Toms loopbaan als excorsist voor goed
een einde.

ACHTSTE HOOFDSTUK
W AARIN TOM IN EENIGE MOEILIJKHEDEN GERAAKT
EN EEN VERBAZINGWEKKEND GESPREK HEEFT
MET PATER MIDDLETON

De eerste vijf of zes weken van Toms verblijf op St. Maure,
evenals de loop van ware liefde in verdichte of ware verbalen, verliepen niet glad en effen.. Zijn ramp en en wederwaardigheden, waarvan wij er eenigen verhaalden, bepaalden
zich niet slechts tot de speelplaats. Zij volgden hem tot in
de klas.
Tom was, gelijk zoo menig antler student, van meening, dat
hij de klas gemakkelijk zou kunnen volgen en toch weinig of
niet beboefde te studeeren. Maar op dat punt was de professor
bet niet met hem eens.
Het moet gezegd worden, dat Tom zich somwijlen zeer stout
in de klas gedroeg.
Op zekeren keer gaf pater Middleton zich bijzonder veel moeite,
om een lange, ingewikkelde som met breuken te verklaren. Hij
behandelde bet vraagstuk slap voor stap, beschouwde bet van
alle kanten, zoodat iedereen, die niet bepaald idioot was, de
uitlegghg kon volgen. Pater Middleton was bli het onderwijs
een en al ernst; na verloop van een half uur zat hij van onder
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tot boven vol krijt, en -

alhoewel bet volstrekt niet warm
was - parelde het zweet op zijn voorboofd.
,,Nu, jongens", vroeg hij en keerde zich geheel en al naar zijn
klas. ,,Hebt ge bet allemaal goed begrepen ?" Elke jongen
knikte met bet hoofd. Eensklaps rees er een hand omboog. Het
was die van Tom.
,, W el, Playf air?"
,,J a, pater", zei Tom droogjes.
Pater Middleton wist niet wat er van te den.ken.
,, Wat bedoel je, Playfair ?"
,,Ik begrijp het, pater!"
Pater Middleton glimlacbte; en onder de gedacbtenlooze
jongens werd er even gegiegeld. Thans eerst begreep Tom, dat
bij iets miszegd had. Hij had een vaag voorgevoel, <lat die
glimlach van pater Middleton zou gevolgd worden door een
verwijt. Doch de woorden waren nu eenmaal gesproken en niet
meer te herroepen.
Een paar dagen later overhoorde pater Middleton de lessen
der aardrijkskunde. Alexander Jones werd opgeroepen om eenige
vragen te beantwoorden betreffende de plaatselijke gesteldheid
van Vermont.
,, Wat is de aard van dat land, Jones?" vroeg pater Middleton
vrien<lelijk.

.Jones stond op, een trillende bundel zenuwen, met angsti~;
opgetrokken wenkbrauwen, knikkende knieen; bevende lippen
werd zeer ·bleek
en zijn vingers voort<lurend in beweging.
en deed verscheidene malen zijn mond open, zonder nochtans
geluid voort te brengen.
Pater Middleton herhaalde de ·vraag met bijvoeging van een
paar bemoedigende woorden.
,,'t Is een v ... vast .. een vast land."
,,Ik vrees, dat je m'n vraag niet hebt begrepen,'' zeide pater
Middleton. ,,Je behoeft niet bang te zijn. Ik weet stellig, <lat je
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de vraag kunt beantwoorden. Luister, wat is de aard van bet
land'? Is het rotsachtig, bergachtig, zanderig, of wat is het?"
De arme Jones snakte wederom naar adem, maar gaf geen
antwoord. Alsnu kwam Tom (die geen letter van de les kende)
hem dapper te hulp. Hij zat vlak achter Jones.
,/t Is bergachtig", fluisterde hij.
,, 't Is ber-bergachtig", stotterde Jones.
,,Ja ?" zeide pater Middleton, alsof h\i nog meer verwachtte.
,,Ga voort", bromde Tom, ,,en zeg hem, dat het rotsachtig is."
,,'t Is rotsachlig", herhaalde Jones.
Doch zelfs dat antwoord scheen den pater niet te bevredigen.
,,Zeg hem, dat het zanderig is", vervolgde de inb]azer.
,,Het is zan . . . 't is zanderig."
Doch pater Middleton, om een of andere onbekende reden,
kwam, zeer tegen zijn gewoonte, den ongelukkigen jongen maar
niet te hulp.
,, Wat weerga !" pruttelde Tom onwillekeurig z66 luid, dat de
professor en de geheele klas het konden hooren, ,,zeg hem, dat het
zeer bergachtig, zeer rotsachtig en zeer zanderig is."
,,'t Is erg bergachtig, erg rotsachtig en erg zanderig", flapte
Jones er nit, zonder er bij na te denken, en toen een schaterlach dat antwoord begroette, vie] hij op de bank terug met het
akelige bewustzijn een zeer gek figuur gemaakt te hebben.
,.Playfair, nablijven", zei pater Middleton kart en bondig.
,.Ik heb niets gedaan", riep Tom met deugdzame verontwaardiging.
Maar de professor deed wijselijk, alsof hij die ontkenning niet
hoorde en ging voort met lesgeven.
Van nu af aan was bet geen zeldzaamheid meer, onzen kleinen
vriend na srhooltijd te zien in de ledige klaszaal met een boek
in de hand, terwijl hij ter elfder ure trachtte te herstellen, wat
hij door slecht gedrag of door het niet leeren zijner lessen in
bet eerste uur verzuimd had. En, a.ls een natuurlijk gevolg
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daarvan, kreeg Tom een tegenzin in de studie, een heke1 aan
de klas, en na verloop van 'n week of drie studeerde hij bijkans
in 't geheel niet meer. Tom gevoelde in zijn hart, dat hij verkeerd deed, maar bij was een onbezonnen knaap; zijn begrip van
verantwoordelijkheid was nog maar gebrekkig ontwikkeld. Thans
echter zag hij duidelijk in, en zijn gemelijkheid werd er niet
beter op, <lat, als hij zoo voortging, hij weldra de allerlaatste
van zijn klas zou zijn.
Pater Middleton, met zijn scherpen blik, viel het niet
moeilijk te raden, wat er in den geest van Tom omging: doch
bij besloot te wachten, totdat een gunstige gelegenheid zich
van zelve zou voordoen, om den leerling van bet verkeerd
gekozen pad terug te brengen. Die gelegenbeid verscheen
weldra. Een voorval op de speelplaats bracbt bet aan.
Het was een druilige morgen in 't begin van den herfst.
Tom slenterde misnoegd van de eetzaal naar de speelplaats,
toen hij op den grond twee cigaretten zag liggen, die waarschijnlijk een der oude studenten had laten vallen door een schok
of een stoot bij 't voetbalspel. Haastig raapte hij ze op en Jiep
op een draf naar de speelplaats, om Harry Quip te zoeken. Tom
was dezen morgen min of meer uit z'n humeur, hij kende geen
letter van zijn lessen en zag met een beklemd hart bet oogenblik
te gemoet, dat hij die zou moeten opzeggen. Op bet gebied van
den plicht stond hem onheil te wachten, nu wilde hij zijn geluk
zoeken op verboden grond.
Hij vond Harry zonder moeite, en trok hem ter zijde.
,.Kijk eens, Harry," en Tom haalde de twee cigaretten te
voorschijn, ,. wat zeg je van een rookje?
,,Heisa, wat scheelt je nu?" riep Harry uit. ., Op reis hierheen
vertelde je mij, dat je niemendal om rooken gaf, en wat je toen
zeide, stond mij opperbest aan."
,,Ja, maar enkel voor de lol," voerde Tom ter verontscbuldiging aan.
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Harry legde zijn hand vriendschappelijk op Toms schouder en
terwijl er bezorgdheid uit zijn eerlijke, trouwe oogen straalde,
zeide hij:
,, Tom, beste jongen, ik vrees, dat je den verkeerden weg opgaat - maar heel eventjes, weet je. Natuurlijk steekt er in bet
rooken op zich zelf geen kwaad, - maar - maar - ja, zie je,
ik ben geen philosoof, maar tOch is 't niet goed."
Deze redevoering was vrij onsamenhangend. Harry had getracht de waarheid te zeggen en ter zelfder tijd het gevoel van
zijn ·vriend willen sparen. Maar goede raadgevingen hebben met
spraak- en redekunst niets uit te staa.n. Nog langen, langen tijd
daarna werd Tom als het ware vervolgd door het sympathieke
gelaat en de vriendelijke woorden van Harry, en zij hielpen
hem naar het pad der deugd terug te keeren.
Doch op het oogenblik was hij niet in een gemoedsstemming,
om zich te laten verteederen. Hij voegde er bij wijze van verontschuldiging aan toe:
,, W eet je, Harry, ik moet bet een of and.er doen of ik sterf
nog. Korn, doe een paar trekjes !"
,,Niets van di en aard," hernam Harry, schudde zijn hoof d en
zei ernstig: ,,ik raad je, Tom, geef je niet af met jongens, die
heimelijk rooken. Daar komt niets goeds van."
Ziende, dat Harry vast besloten was, zich niet tegen de voorschriften in te gedragen, had Tom eerbied voor <liens handelwijze.
Terstond zocht hij in zijn plaats een ouden, ervaren rooker op,
John Pitch.
,,Jij bent er juist een, zoo als ik verlangde te zien !" riep John
Pitch met geestdrift, toen Tom hem bet voorstel had gedaan.
,Zie je daar dat oude kerkgebouw? Korn mee tusschen de
muren van het handbalsteegje. Daar is bet nu veilig. Pater
Middleton is nu aan zijn ontbijt en pater Phelan moet in de
speelzaal zijn - lucifers heb ik genoeg."
,, W anneer ie nu niet gesnapt wilt worden," begon Johnny
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eenige seconden later, toen zij in den hoek dicht bij elkaar
stonden, ,,dan moet je den rook niet voor je uit blazen, want
dan zien ze dien. Telkens als je een haaltje gedaan hebt, draai
je het hoofd om en blaast 'm door deze sploot in de oude kerk.
•n Leepe streek, he? Ik beb 'm zelf bedacht."
Tom gaf luide zijn goedkeuring wegens <lien raad te kennen,
en volgde <lien letterlijk op. Gedurende een paar minuten
rookten die twee zwijgend.
,,Is dat niet heerlijk?" vroeg John ten leste.
,,Drommels lolligt" antwoordde Tom en onderdrukte een kuch,
daar de rook hem in de keel schoot
,,Zeg," begon John een oogenblik later, ,,ken je den rook uit
je neus la ten komen ?"
,,0, dat is niets," hernam Tom, en hij vertoonde het gevraagde
lmnstje.
,Ken je 'm ook heelemaal inademen ?" vervo1gde John .
. ,,Natuurlijk, als ik wil; maar ik geef er niet veel om."
,,Goed, maar ik wil je iets zeggen, wat je niet kunt; je kunt
niet den rook inademen, dan spreken en 'm weer uitblazen als
je gesproken hebt."
,._. Dat ken HJ ook niet."
wedden, dat 'k 't wel ken?"
,,Laat dan eens zie~, hoe je dat doet!" riep Tom met klim~
mende levendigheid.
In plaats van te antwoorden, slikte John deftig een mond vol
rook naar binnen; daarna zeide hij:
,Zie jf.\ z66 doe je dat !" en blies den rook weder uit.
,, Verdikkie, dat is prachtig ! Dat kunstje wil ik 66k leeren !
Toe, doe 't nog eens !"
Beiden waren geheel in hun werk verdiept - Tom, met de
cigarette in de hand, wendde zijn oogen niet af van John, die,
met de cigarette in den mond, besloot de bewondering van zijn
leerling nog meer te doen toenemen.
'l)
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John deed nu twee of drie geweldige trekken en slikte den geheelen voorraad naar binnen. J uist op dat kritieke oogenblik vernam.
het scherpe gehoorvan Tom het geluid van naderende voetstappen.
"Ca.vet (pas op 1)" fluisterde hij en liet meteen de cigarette
naast zijn zij neerglijden en vertrapte haar met den voet.
Doch John was niet zoo vlug, zijn longen waren nog gevuld
met rook en hij hield de cigarette nog in zijn hand, toen pater
Middleton, de schrik der rookers, den boek omkwam. Maar de
jonge schavuit wist zich te behelpen; hij en zijn makker stonden,
gelijk reeds gezegd is, dicht naast elkaar, en de openstaande
zak van Toms matrozenkieltje bevond zich vlak onder de hand,
waarin John zijn cigarette hield. Hij kon de verzoeking niet weerstaan. Hij liet de brandende cigarette heimelijk en onopgetnerkt
in den gapenden zak vallen. Tom, ten eenenmale daarvan onkundig,
wenschte zich inwendig geluk, dat hij naar alle waarschijnlijkheid
den dans zou ontspringen en keek daarom pater Middleton
argeloos aan. Niet aldus John. Alhoewel hij zich had ontdaan
van de verraderlijke cigarette, kon men niet van hem zeggen,
dat hij zich in een behagelijke gemoedsstemming bevond. De
rook in zijn binnenste eischte gebiedend een uitweg; en pater
Middleton stond daar v66r hem, klaarblijkelijk voornemens een
gesprek aan te knoopen.
,, Goeden morgen, jongens 1" begon de pref eel
,,Goeden morgen, pater Middleton," antwoordde Tom, die, met
het oog op den toestand van John, besloten was voor beiden
het woord te doen.
,,Er is bier een eigenaardige reuk," vervolgde de prefect met
een eigenaardigen glimlacb.
,,Dat is er ook, pater," hernam Tom deftig. ,,'t Zou mij niet
verwonderen, als er bunsings in die oude kerk waren. Sommige
studenten van vorige jaren zeggen, <lat er daar zijn."
,,Dat kan ik moeilijk gelooven, Tom. Maar wat scheelt jou,
Johnny? Ben je ziek?"
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Het was een netelige vraag. John stond op 't punt van te
stikken, zijne oogen puilden hem uit het hoofd, zijn mond was
krampacbtig gesloten, en zijn wangen stonden bol, als van een
boornblazer, die aan zijn instrument een hooge, moeilijke noot
gaat ontlokken.
Overbodig derhalve te zeggen, dat John geen antwoord gaf.
Tom deed een wanhopige poging, om de aandacht van pater
Middleton af te leiden. Zooeven waren een hoop jongens uit de
sp~elzaal op de plaats gekomen; Tom trok daarvan terstond partij.
,, 0, pater Middleton, wat qoet die tro'3p jongens daar, die
juistuit de speelzaal komt? Het schljnt wel, dat ze gaan vechten!"
,,Johnny, je moet mij vertellen, wat je mankeert," en pater
Middleton vestigde zijnen doordringenden blik op John, zonder
acht te slaan op de onstuimige ontboezeming van Tom.
Er volgde een oogenblik van pijnlijke stilte.
Nog een moment en de halfverstikte kon het niet langer uithouden - een snik en een hik ... en daar kwalmde de rook
in dikke golven uit Johns mond.
,,Li eve hemell jongen, ie schijnt van binnen te branden !"
merkte de prefect aan.
,,Dr geloof, dat je heusch erg ziek bent, Johnny,,, viel 'I'om
hierop in, die onder den drang der radeloosheid er brutaler
tegenin werd. ,.Ik: hoop maar niet, <lat het aanstekelijk is; ik heb
zoo dicht bij je ..."
Hij brak plotseling dit belangwekkend gezegde met een gil
van pijn af, hij sprong op en drukte beide handen tegen zijn
borst. Wolken rook stegen uit zijn zak ·omhoog.
,,Het schijnt, dat de ziekte t6ch aanstekelijk was," merkte
pater Middleton aan. ,,Jij brandt van buiten."
Door te wrijven, te knijpen en te slaan - waarbij h\j gestadig in >t rond sprong en zich naar alle kanten draaide redde Tom zijn kieltje van totale verwoesting. Toen hij wat
kalmer geworden was, wierp hij een verwijtenden blik op John.
l
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Glimlachend wandelde de prefect verder en liet bet aan hen
over, na te denken over den aard en de uitgestrektheid der straf,
die hen wachtte.
Des avonds onder de studie van zes uur, werd Tom op de
kamer van pater Middleton ontboden.
,, W el, Tom," begon de prefect toen de schuldige verschenen
was, ,,hoe gaat bet met ie
Tom was verdiept in het beschouwen zijner voeten.
,,Ga zitten," vervolgde de pater en wees naar een stoel. ,,Ik:
wensch eens een poosje met ie t..e praten. Beste jongen," begon
h\j, nadat Tom plaats had genomen, ,,ik beb sinds verscheidene
weken, zoowel in de klas als op de speelplaats, gelegenheid gehad
je gade te slaan, en ik ben tot de gevolgtrekk.ing gekomen, dat
je een bijster halsstarrige jongen bent. Is dat niet zoo?"
,,Ja, pater," zeide Tom bedeesd.
,,Je bekreunt je volstrekt niet, om al wat ik je zeg. Dag in,
dag uit is het dezelfde geschiedenis; ·de les niet gekend, 't opgegeven werk slordig gemaakt, en als ik je dan ter verantwoording
roep, toont ie heele manier van doen, dat je weinig of geen
plan hebt je te beteren. Kun ie dat ontkennen ?"
,,Neen, pater", antwoordde Tom, die zich niet op zijn gemak
begon te gevoelen en zich begon te beschouwen als een groote
booswicht.
,,En geloof je niet, dat halsstarrigheid een leelijk ding is voor
een kleinen jongen ?"
.,,J a, pater."
,..Nu - i k niet," zeide pater Middleton.
,,U niet?" riep Tom verwonderd uit.
,,Altbans niet geheel en al. Columbus, Washington, de heilige
Franciscus van Xaverie waren in zekeren zin halsstarrige mannen.
Inderdaad, naar mijn bescheiden meening, moeten alle waarlijk
groote mannen een tamelijk groote halsstarrigheid in bun karakter hebben gehad."
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Het gelaat van Tom teekende niet minder verwondering, dan
belangstelling.
,, Columbus," ging de pater voort, ,,door halsstarrig vast te
houden aan een denkbeeld, ontdekte een nieuwe wereld, ondanks
alle tegenwerking en teleurstelling. Washington, ten overstaan
van de meest ontmoedigencfe moeilijkheden - hem zoowel door
vriend als vijand in den weg gelegd - hield voet bij stuk, en
schiep eene natie. Wanneer Columbus niet halsstarrig ware geweest, dan zoude hij bezweken zijn en Amerika ware wellicht
onontdekt gebleven tot ettelijke jaren na zijn dood. Indien
Washington minder halsstarrig ware geweest, zou ons land misschien nimmer zijn vrijheid hebben bevochten. Rebt ge wel eens
bet Ieven van Franciscus Xaverius gelezen ?"
,,Godvruchtige boeken lees ik niet dikwijls, pater."
,,Hij was 66k zoo'n man - halsstarrig, stijfhoofdig als maar
wat. Toen hij nog jong student was, kende hij geen grooter
verlangen, dan een groot philosoof (wijsgeer) te worden. Hij
studeerde derhalve met ijver, week aan week, maand aan maand,
jaar aan iaar, totdat hij een der geleerdste doctoren zijner eeuw
werd. Toen de H. Ignatius hem bekeerde, werd hij even halsstarrig in zielen te bekeeren voor God, als hij te voren stijfhoofdig geweest was, om philosoof te worden. Niets was in
staat hem van zijn nieuwe roeping af te houden. Hard werk
en vermoeienis, honger, het vaarwelzeggen van vaderland en
vrienden - dat alles werd dapper verdragen ten einde toe - en
Franciscus Xaverius werd de groote apostel van den nieuwen tijd."
,,Maa.r, pater Middleton, wanneer halsstarrigheid iets goeds
was, dan kon ze, dunkt mij, een jongen niet verkeerd doen
hand el en."
,,0 toch wel," gaf pater Middleton met een glimlach ten
antwoord, ,, wanneer men er een verkeerd gebruik van maakt.
Is brood niet een nuttig iets ?"
,,Zeker, pater."
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,,Maar bet deugt niet, om er straten mee te plaveien. Ook
halsstarrigbeid is een goed ding, mits men bet goed gebruikt
Halsstarrigbeid is niets dan bet teeken van een krachtigen wil
- een onwrikbaar besluit. Wanneer gij uw halsstarrige wilskracbt aanwendt om iets goeds te doen, wordt gij door uw
halsstarrigheid beter en edeler. Doch wanneer gij haar bezigt
voor een slecht doeI, dan wordt gij zooveel te slechter. Hoezeer
is het ni et te betreuren, dat jongens zulk een edele gave Gods
misbruiken ! Maar ook heb ik niet weinige studenten aan dit
college gekend, die al hunne wilskracht besteedden, om hunne
lessen af te ma.ken zonder een enkelen keer te worden bestraft,
en die met dezelfde energie zich een ontwikkeling eigen maakten,
welke hun tot eer verstrekt. En ook gij, Tom, moet er u voor
wachten die energie, die standvastigheid, die volharding, die
stijfhoofdigheid - ge ziet, dat er vele namen voor bestaan tot verkeerde doeleinden te besteden. Bedenk, dat het een gave
is van God zelf, en ge moet uwe dankbaarheid betoonen, door
er een goed gebruik van te maken. Herinnert ge u, toen Green
u aanviel, hoe standvastig ge zijn slagen hebt verduurd, totdat
ge uw bewustzijn verloort ?"
,,lk geloof van wel.',
,,Je waart vast besloten niet toe te geven; doe nu bij het
Jeeren evenzoo. Laat geen inspanning, vermoeidheid, van-buitenleeren je afschrikken. Juist in de studie moet ge voet bij stuk
houden. Geef nooit aan eenigen tegenzin toe, ga nooit voor
eenige moeilijkheid uit den weg, maar maak, dat z\j voor u uit
den weg gaan. Dim eerst zult ge inderdaad erkennen, dat uwe
halsstarrigheid een gave is van den goeden God. Wat ik zeggen
wiI, ge zijt voornemens dit iaar uwe eerste H. Communie te
doen, niet waar ?"
,,Ja, pater, ik zou het dolgraag doen. Ik word nu welhaast
elf jaar, pater'' - hier begonnen de lippen van den jongen te
trillen en zijn adem stok:te - »en - en - ja, ziet u, - zoo
1
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dilrnijls ik aan mijne eerste H. Communie denk, - hm - denk
ik aan mijne mama, pater. Zij stierf, toen ik pas zeven iaar
was. Doch ik herinner mij nog goedi dat zij aHijd met mij sprak
over het voor de eerste maal waardig naderen tot de Tafel
des Heeren."
Terwijl hij deze woorden sprak, stond hij nu eens op 't eene
been en dan weer op 't andere. Dat was zoo zijn manier van
doen, als hij hevig ontroerd was. En wel had hij reden om
aangedaan te zijn. Want, terwijl hij sprak, kwam bet zoete,
liefelijke gelaat zijner overleden moeder hem Ievendig voor den
geest, en terwijl heur diep, danker oog opvlamde in liefde,
bewogen hare lippen zich in een laatst gebed voor bet weenende
kindi dat zij met wegstervende kracht aan haren boezem drukte,
smeekte zij in heur hart tot Maria de Moedermaagd, dat deze
den weg mocht banen voor haren innig beminden zoon. Toen
begaf haar de kracht, de minzame oogen sloten zicb, er scheen
een schaduw neer te dalen op dat bleeke gelaat, en toen hlj
de kille trekken met kussen bedekte, wist Tom, dat zijn lief
moedertje bij God was. Arme, moederlooze jongen 1
Pater Middleton was getroffen. Uit de stamelende woorden
van Tom en diens zenuwachtige houdi:ag leidde hij af, wat er
in 't gemoed van den knaap omging.
,,Gewoonlijk," zeide de prefect zeer zacht, .,, verliest een kind
het meest, wanneer zijn mama sterft, alvorens hij groot is,
omdat hij haar maar al te gemakkelijk vergeet. Maar gij hebt
haar niet vergeten, Tom."
,,Somwijlen toch wel, pater; ik heh h&ar veel vaker vergeten,
dan passend is."
,, Toch stel ik groot vertrouwen in ie, Tom."
Pater Middleton zeide deze woorden op zulk een indrukwekkenden, ernstigen toon, dat Tom zich meer en meer vernederd gevoelde.
,,Ik heb nochtam; niets gedaan, om dat vertrouwen te verdienen, pater."
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,,Maar ge wilt alles doen, om bet te verdienen, of ik zou mij
vreeselijk in je bedriegen. Nu wil ik je eens een geheim vertellen,
Tom; maar boudt dat voor je zelf en spreek er met niemand
over. Drie weken geleden ontving ik een brief van ie vader,
waarin hij mij verzocht hem te melden, hoe je 't op de school
maakte."
De wangen van Tom verloren alle kleur.
"Hij schreef, dat je tbuis aanleiding tot veel klachten gegeven
hadt, dat je, zelfs voor je leeftijd, veel te onbezonnen was en
dat hij sterk twijfeide aan je geschiktheid, om reeds dit jaar
je eerste H. Communie te doen."
Tom bield den adem in.
,,En hij voegde er bij, dat, wanneer ik hem niet de verzekering
kon geven van mijn volle tevredenbeid over ie gedrag, hij uwe
eerste H. Communie zou uitstellen tot ge twaalf jaar zoudt zijn."
De aanhoorder keerde zijn hoofd om en staarde door het
openstaande raam.
,,Ik heb den brief van uw papa een half uur geleden beantwoord."
,, 0, dan ben ik verloren I" De uitdrukking op Toms gelaat was
inderdaad bartroerend.
,,Luister naar hetgeen ik geschreven heb."
Geeerde Heer Playf air l
Omtrent bet gedrag van uw zoontje kan ik nog niets
beslist zeggen, aangezien het daartoe nog te vroeg in 't
scbooljaar is. Maar te oordeelen naar hetgeen ik van hem
gezien beb in de klas zoowel als op de speelplaats, geloof
ik u de verzekering te kunnen geven, dat hij zich zal
ontwikkelen tot een degelijken, flinken knaap.

Uw U toegenegene in Christus,
FRANCIS MIDDLETON, S. J.
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De lippen van Tom trilden en er welden tranen in zijne
oogen; hij deed geen poging om te spreken. Zijn fraai, edel
gevormd hoofd was op de borst gebogen. Hij zou pater Middleton
wel te voet bebben willen vallen.
,, Tom, ik ben er volkomen van overtuigd, dat ik mij niet in
je bedrogen beb. Misschien ben ik in <len beginne wel wat te
streng tegen je geweest ....
,,Neen, dat waart ge niet. Wat. weerlicht l" flapte Tom er uit,
,,als u mij een of twee keeren een ferm pak slaag haddet
gegeven, zou ik mij thans beter te moede gevoelen l"
Pater Middleton stak hem zijn hand toe; Tom greep en
drukte die met vuur.
,,En nu, m'n jongen, zullen wij het verledene vergeten. Ga
een poosie in den tuin wandelen en denk na over hetgeen ik
je gezegd heh. Maak vervolgens met zorg een besluit en vraag
den zegen van het Goddelijk Hart."
Tom verliet de kamer met een heele reeks nieuwe denkbeelden
in zijn klein hoofdje; hij liep den tuin met groote stappen op
en neer en was in gedachten verdiept. Het zaad scheen in goede
aarde gevallen. Eindelijk begaf hij zich naar de kapel, knielde geruimen tijd voor bet tabernakel en bad met al den ernst ~ijner
ziel, dat hij een nieuw blad in 't boek zijns levens mocht beginnen. Zijn gebed werd verhoord; van dat uur af werd Tom
een dege1ijk student, een meer ernstig christen.
Het was 's nachts twaalf uur, toen Harry Quip uit zijn slaap
gewekt werd door een hand, die hem aIIes behalve zacht schudde.
Toen hij zijn oogen opende, ontdekte hij b\j het zwakke licht
der slaapzaal Tom Playfair.
,, Wat scheelt er aan, Tom?"
,,Zeg, Harry, is die pater Middleton niet 'n patente kerel ?"
,,Allo, ga naar bed," bromde Harry, keerde zich om en begroef
zijn gelaat in het kussen.
Tom volgde dien verstandigen raad op en lag gedurende drie
Tom Playfair.
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minuten klaar wakker, gouden visioenen bouwend van den
Grooten Dag, welke nu ongetwijfeld dicbt op handen was.
Ach, hadde hij geweten, wat al moeilijkheden er in aantocht
waren en onder welke treurige omstandigheden hij zijne eerste
H. Communie zou doen, ik ben er voJkomen zeker van, dat hlj
minstens zes minuteu. wakker hadde gelegen.

NEGENDE HOOFDSTUK
WAARIN TOM TOT DE GEVOLGTREKKJNG KOMT, DAT
MEN MET AZIJN GEEN VLIEGEN KAN VANGEN

De stroom der gebeurlenissen in bet college vertoonde gedurende de volgende twee of drie weken haast geen enkelen
rimpel. Elken dag scheen Tom nieuwe vrienden aan te brengen.
Inderdaad, met uitzondering van John Green, bezat hij onder
zijn speelmakkers geen enkelen vijand, en zelfs de vijandschap
van Green deed zich minder blijken.
Als een gepaste voorbereiding tot zijn eerste H. Communie
had Tom besloten met de geheele wereld in vrede te leven.
Het speet hem nu. dat hij bij zijne ontmoeting met Green <lez(n
belachelijk had gemaakt, en hij was er op uit iets te doen, om
de breuk, welke tusschen hen bestond, weder te hersteUen.
Een kleine verandering in het gewone schoolleven gaf hem de
gewtnscbte gelegenheid.
Tegen het einde van October achtte men het noodzakelijk in
den westelijken hoek der slaapzaal voor de kleine jongens eenige
herstellingen aan te brengen. Dientengevolge weru aan zeventien
studentjes, die in dat gedeelte hunne slaapplaatsen hadden, een
tijdelijk nachtverblijf aangewezen op den zolder van het hoofdgebouw, dat boog boven de omliggende gebouwen uitstak.
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W oensdag acbtermiddag las pater Middleton de namen af van
hen, die verwisselen zouden van slaapgelegenheid. Tom, Harry
Quip, Alexander Jones, John Pitch, Green en anderen, waarmede
onze geschiedenis niets te maken heeft, waren de leden van dit
bevoorrecht getal.
Om aan dit voorrecht geur en kleur te geven, vergunde hij
dit getal van zeventien, hun nieuwe slaapzaal terstond na de klas
te gaan verkennen; nauwelijks waren dan ook de lessen afgeloopen of heel het steenen gebouw daverde op zijn grondvesten
door het stampen van verscheidene voeten, die vlug de trappen
beklommen, als gold het een zending op leven en dood.
,,Hoepla!" schreeuwde Tom, toen hij de groote zaal betrad,
die van boven met zware balken was geschoord en gestut.
,,'t Ziet er bier precies uit als op den zolder van een behekst
huis, alleen maar wat grooter - vindt je 66k niet, Green?"
,,'t Is een uitstekende plaats om lol te maken," antwoordde
zijn kameraad. ,,Zie me al die hoekjes en holletjes eens aanl
Als we geen slaap mochten gevoelen, kunnen we bier heerlijk
,,schuilhoekje" spelen."
,,Ja'', stemde Tom toe, ,,en 's nachts kunnen wij op het dak
klimmen, om de sterren te tellen. Heb je wel eens de sterren
geteld, Johnny?"
,,Nee, jij?"
,,Eens heh ik bet beproefd, thuis, toeu ik te bed lag en den
slaap niet kon vatten. Ik kwam tot zeven-en-vijftig, maar toen
werd ik zoo slaperig, dat ik er mee ophield. Doch er zijn er een
hoop meet dan zeven-en-vijftig!"
,,Mij dunkt wel meer dan een trillioen," zei Green peinzend.
Beiden gevoelden, dat deze opmerkingen hun sterrenkundige
kennis totaal hadden uitgeput.
,,Korn," zei Tom, ,,laten wij op het dak gaant"
Al sprekend, w~es hij naar een ladder, welke voerde naar
een koepel, die zes of zeven voet boven het gebouw uitstak.
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Van daaruit kon men op het dak komen door een smal deurtje
dat naar buiten openging en van binnen gesloten werd door
een stevigen grendel.
Gevolgd door Tom beklom Green de ladder, schoof den grendel
weg en begaf zich op het dak.
,,Ik zou graag op een dak willen wonen," sprak Tom bedaard,
terwijl hij voortliep tot aan den uitersten rand, om naar beneden
op de speelplaats te kijken.
,,Keer terug, idioot!" riep Green, die deze uitdrukking beschouwde als het meest geschikt om Tom te doen gehoorzamen,
,,je zult duizelig worden en naar beneden vallen."
,,Ik wil met je wedden, dat ik niet duizelig word," antwoordde
rrom. ,,Denk je, dat ik nooit te voren op 'n dak geklauterd heb?
Dit is niet zoo steil als 't onze, maar heel wat hooger. Zeg,
zou ie niet graag op de spits van <lien bliksemafleider staan ?''
En Tom wees met z'n vinger naar de punt van een staaf, die
zich boven den koepel verhief.
Green liep naar Tom, kreeg den afleider te pakken en
schudde er aan.
,,Nee, hoor, daar mot ik niks van hebben, of ik moest van
plan zijn m'n nek te breken. Dat ding zit, jandori, losl Wat
verwed je er onder, dat ik 'm z66 naar beneden haal?"
,,Hij behoort ons niet, Johnny!"
,,Ik zou hem in een ommezien omvergehaald hebben," vervolgde
Green. Niettemin liet hij den bliksemafleider los en keerde terug.
Naderhand had Tom gelegenheid, zich dat voorval te herinneren,
alhoewel op dat oogenblik hij en Green het zeer spoedig waren
vergeten.
'n Stuk of zeven, acht jongens hadden nu eveneens den weg
naar 't dak gevonden en bet gesprek, doorspekt met menige
,,o's" en ,,he's" was vrij a1gemeen en tamelijk luidruchtig
geworden, toen pater Middleton verscheen en het jonge volkje
ernstig gebood af te klimmen.
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Tom en Green waren de eersten, die de ladder afdaalden,
gevolgd door de anderen, die als de ganzen achter elkaar liepen.
De laatste jongen trok wel de deur achter zich toe, <loch vergat
die te grendelen. Niemand Jette op dat verzuim.
,,Pater Middleton," merkte Tom deftig aan, ,,ik dacht niet,
dat u f1aters in de taal maakte."
,,Inderdaad, ik waak er zooveel mogelijk voor."
,,En toch, pater, heeft u ons een slecht voorbeeld gegeven."
,,Hoezoo ?"
,, U gebood ons ,, van 't dak af te komen" en wij stonden er
naast in de 'VTij breede goot, die nog omgeven is door een
steenen balustrade/'
En wel voldaan over dezen "zet,'' wilde Tom zich ijlings uit
de voeten maken, toen hij door pater Middleton gestuit werd,
die hem riep.
,, Wat is er, pater?"
,,Je zult voor die scherts een kleine boete doen, Tom. Ik heb
vier of vijf gewillige jongens noodig, om de kussens, matrassen
en dekens over te brengen. De werkman zal de ledikanten naar
boven sjouwen. Je moogt Quip en Donnel vrsgen, je te he1pen."
,,Best, pater. Dat zal heerlijk zijn !" Terwijl Tom sprak, zag
hij aan 't gezicht van Green, dat ook deze do1graag mee zou
willen •helpen. ,., Wat ik zeggen wil, pater Middleton," voegde
hij er bij, ,,kan Johnny Green ons niet helpen? Hij is dienstvaardig genoeg."
,, W el zeker," was het minzame antwoord, vergezeld door een
vriendelijken blik op Johnny.
Arma Green t Er verscheen werkelijk een blijde, weldoende
blos op zijn gelaat, toen hij eenige onsamenhangende woorden
van dank stamelde.
,,Kijk,'' dacht pater Middleton bij zich zelven, terwijl de
jongens :naar beneden trippelden, ,,die Playfair heeft onwetend
mij een les gegeven. Ik moest niet vergeten van tijd tot tijd
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te Ietten op de moeilijke omstandigheden. Ik zou mij sterk
vergissen, ala Green niet gedurende een week in een betere
gemoedsstemming verkeert."
,,'t Is toch 'n goeie vent," merkte Green aan, toen zij den
tuin overstaken.
,,Niet waar?" zei Tom.
,,Maar ii.i ook, Playfair," voegde Green er bij, terwijl hij een
hoogroode kleur kreeg.
Tom lachte; zijn poging tot verzoening was geslaagd. Zijn
eenige vijand was overwonnen.
Tom had een dagboek van huis meegebra.cht en toen hij hel
ten gescbenke ontving beloofd, er elken dag iets in op le
teekenen. Dien avond, onder de studie, sloeg hij het voor de
eerste maal open, en schreef er Z6rgvuldig zijn eerste opmerking
in. rroevallig was deze ook de la.atste.
30 Ocwber - Sinds ik op het college ben, heb ik opgemerk4
dat men met azijn nooit vliegen kan vangen. Vandaag ben ik
elf jaar geworden. Dit jaar zal ik mijn eerste JI. Ccmmunia
doen. Hij beet Green. lk geloof niet, dat er een trillioen sterren zijn.

TIENDE HOOFDSTUK

W AARIN TOM GREEN EEN KLEINEN RAAD GEEFT,
WELKE, GEHOLPEN DOOR EEN STORM, NIET
ZONDER UITWERKING BLIJFT

In den acbtermiddag van den volgenden dag waren Tom,
Harry en Alexander Jones in een ernstige beraadslaging verdiept.
,,lk geloof niet, dat bij bet toe zal staan," zeide Harry.
,, Wat dunkt jou er van, Alex?" vroeg Tom.
,,Ik zie er tegen op, bet hem te vrageny'' antwoordde Alex.
,,Korn, hij kan niet meer doen dan weigeren, en mij dunkt,
daarover is wel been te komen. J a, jongens, ik ga 't hem vragen."
En zonder veel vieren en vijven begaf bij zicb regelrecht naar
pater Middleton, die juist in een handbalspel tusschen Donnel
en Keenan scheidsrecbter was.
,, W el, Tom," zei de prefect, to en hij de oogen van onzen
held vol verlangen op zich zag gevestigd, ,, wat verlangt ge ?"
,,Al~ 't u blieft verlof, pater, tot bet doen van een wandeling
met Harry Quip en Alex Jones."
,,Zeker: ielui staat allen op de lijst van goed gedrag. Doch
zorg, een half uur v66r 't avondeten terug te zijn."
,,En, pater Middleton, mag de ,,malle" - ik wil zeggen: mag
Johnny Green met ons mee gaan?"
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,,H\1 staat niet op de eerelijst. Je kent den regel."
,,Ja, pater; maar hij is sedert de eerste week niet meer
buiten geweest."
,,Dat is geen voldoende reden, hem nu te laten gaan."
,,Maar, pater Middleton, gisteren heeft u mij gezegd, bet wel
goed met mij te maken, omdat ik het beddegoed naar boven
had gebracht. Laat Green nu meegaan, dat is het liefste, wat
u mij kunt geven. U weet wel, pater," voegde hij er bij, den
prefect veelbeteekenend aanziende, ,, wij zijn pas eerst gisteren
vrienden."
,, Tom," gaf pater Middleton ten antwoord, na een poosje te
hebben nagedacht, ,, wees zoo goed aan Green te zeggen, dat ik
mij zeer verheug een reden te bezitten hem uit te laten gaan,
en dat ik de hoop koester, dat hij in de volgende maand al de.
voorrechten genieten zal van hen, wier namen op de lijst van
goed gedrag voorkomen."
,,Dank u, pater Middleton: elk woord, dat u zooeven gezegd
hebt, ken ik van buiten, en ik zal het hem precies z66 oververtellen, als u het heeft gezegd." En beleefd zijn pet afnemend
snelde Tom henen.
,,Heila, Green, wil je een ulevelletje?" vroeg hij 't jongmensch, dat hij bezig vond met heimelijk zijn naam te snijden
op een hoek van 't gebouw voor kleine jongens.
Green deed onmiddellijk zijn mes dicht en aanvaardde de
ulevel met stille geestdrift.
,, Wil je niet met Quip, Jones en mij een w<.t.,ueling maken ?"
,,Ik zou graag wandelen met iedereen," klonk het ruwe antwoord, ,,maar ik mag immers niet van die ber ... plaats af."
En toen begon Green zijn beleedigd gevoel te luchten in zulke
krasse uitdrukkingen, dat wij die onmogelijk kunnen .herhalen.
,,Je behoeft daarom niet zoo vreeselijk}e keer te gaan," viel
Tom hem in de rede, "trouwens pater Middleton gaf je verlof,
met ons te wandelen.,,
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Green zette groote oogen ..op.
,, Wat?" zeide hij en zijn mond bleef van verwondering

open staan.
Alsnu herhaalde Tom de boodschap, welke pater Middleton hem
voor Green had opgedragen.
,,Dat moet er nog bijkomen," merkte Green aan, terwijl hij
spijtig keek naar de letters, die hij gesneden had. ,, W anneer
hij deze J. en G. ziet, dan verspeel ik mijn eerekaart weer. Ik
heb er maar geen slag van, mij braaf te gedragen en mij voor
straf te vrijwaren."
Tom haalde zijn eigen zakmes uit en begon terstond het
snijdsel van Green te bewerken.
,,Daar !" riep hij toen uit, "ah; iemand daaruit je naam kan
maken, dan is 't een lmappe bot"
,,Korn, Johnny, wij zuUen een heerlijke wandeling rnaken."
Het viertal was weldra buiten het college, eene gebeurtenis,
welke Green vierde door een ferme pruim tabak in z'n mond
te steken.
Het was een sombere namiddag. Reeds des morgens had zich
een zwarte massa wolken boven den Oostelijken horizon samengepakt. In den loop van den dag groeide zij aan en verspreidde
zich naar 't Westen heen. Daarbij werd zij al zwarter en dikker
en bedekte nu haast de helft van bet uitspansel.
,,Hm, een leelijke lucht," merkte Harry aan.
,,Daar zit 'n hoop wind in die wolken," voegde Tom er bij.
,,'t Ziet er naar uit, <lat wij van nacht een zwaren storm zullen
krijgen."
,,Dat de~t 't," stemde Alex toe, die in een gewoon gesprek
weinig meer deed dan de vereischte ja's en neen's te laten
hooren.
,,Ik ben niet bang voor onweer," zeide Green.
,,Dat is volstrekt niet te verwonderen," voegde Tom er ophelderend bij. ,, W aarvoor ook zou je bevreesd zijn ?"
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,,Sommige jongens verschrikken, als zij het hooren donderen,"
verklaarde Green; ,,,doch ik maal er niets om.',
,,Ik wel," zeide Alex. ,, W anneer bet begint te donderen, als
ik al in bed lig, trek ik altijd de dekens over m'n hoofd en bid."
,,Dat komt, omdat je een lafaard bent," zeide Green fier. ,,Th::
ben niet bang, om in 't donker naar bed te gaan, of iets van
dien aard."
,,Met andere woorden," merkte Quip aan, terwijl hij zi.jn
groote oogen plechtig liet rollen, ,,jij bent nergens bang voor."
,,Nee - ik ben nergens bang voor."
,,Je bent althans niet bang om te bluffen, da"- 's zeker en
wis," viel Tom met nadruk hierop in. ,,Doch om 't even ; ik
geloof dat, als men je zeide, op staanden voet te moeten
sterven, je toch wel eventjes benauwd zoudt wezen."
,,Ik zou niet weten wa.arom,n antwoordde Green. ,,Ik verwacht
toch niet meer ooit in den hemel te komen."
»Ni et'?"
"Neen; ik heb 't dan ook Jang geleden maar opgegeven te
trachten braaf te zijn."
,,Je kondt ten minste het beproeven met de devotie der negen
Vrijdagen, waarover pater Nelson ons gesproken heeft in de
kapel," wierp Tom op.
Green staarde hem dom aan.
,,De pater zeide, zooals je weet," vervolgde Tom, ,,dat voor
aUen, die negen malen achtereen op den eersten Vrijdag van
iedere maand de H. Communie ontvangen, de belofte bestaat, in
hun doodsuur den bijzonderen bijstand Gods te zullen bekomen."
,,Ik heb 't wel gehoord, maar - elke maand ter Communie ...
dat is te veel voor mij."
,,Begrijp eens," voegde Harry Quip er bij, ,,morgen is het de
eerste Vrijdag in November. Maak eens een begin, mallel Een
proef zal je toch geen nadeel doen I''
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,,Mij dunk:t, ik moest er nog maar niet mee beginnen," gaf
Green ten antwoord en draaide zich een cigarette.
,,Je zoudt er pater Middleton een groot plezier mee doen,"
merkte Tom aan.
,,Ja, zeker," .voegde Alex er bij.
,,En 't wu ontzaglijk veel goeds doen," ging Tom voort.
,,Koma&n, Johnny; de laatste maal, dat de studenten tot de
H. Tafel naderden, ben jij stilletjes weggeslopen; je behoeft me
niet zoo aan te kijken; ik had mijn oogen goed open en zag
je list wel. Wil ik je eens zeggen, wat ik er van denk? Dat je
nog geen enkele maal ter Communie geweest bent, iledert je
op bet college terugkwaamt"
,,Zeg, je hebt mij immers niet verklapt, is 't wel ?"
,,Nog niet," gaf Tom diplomatisch ten antwoord - hij had
er nooit aan gedacht, Green bij de overheden te verklappen ,,en ik zal er ook niets van zeggen. Maar morgen ga je, niet
waar?"
Er volgde een kort oogenblik van stilte.
,,Ja", antwoordde Green ten langen laatste en met inspanning
sprekend, ,,ik zal gaan."
Op hunnen weg door het prairiebosch, dat de rivier omzoomde,
kwamen zij plotseling aan een plek, waar de boomen gerooid
waren, op den hoogen kant van den weg.
,, Wordt het niet verschrikkelijk gauw donker?" riep Harry uit.
,,Kijkt die wolken maar eens; zij bewegen zicb hoe langer
hoe sneller, en zij komen naar ons toe," riep Tom.
,,Laat ons ijlings naar huis terugkeeren," sloeg Green voor.
Gedragen cp de vleugelen van den storm, kwam de donkere
wolkenmassa uit het Oosten schielijk, somber, gelijk een leger
in slagorde geschaard, opzetten. De wind, die ze vocrtjoeg, kon
amper worden gehoord; slechts van tijd tot tijd brak bij plots
de akelige stilte rondom af, evenals bet tikken van een !iorloge
te middernacht een zenuwachtig invalide doet beven van schrik.
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Het voortjagen der wolken boeide z66zeer hun aandacht, dat de
kleine jongens onafgebroken naar den hemel staarden.
,,Ah!"
Deze uitroep, die eensklaps uit aller mond brak, werd veroorzaakt door een plotselinge verandering in het beweeglijke
panorama. Want, terwijl zij daar nog stonden te staren, opende
de schoot der wolken zich en daaruit daalde als het ware een
dunne zwarte sluier, die tot op de aarde reikte.
"Wat is <lat?" riep Green.
"W arempel ik weet het niet," gaf Tom ten antwoord. ,,In
St. Louis heb ik nooit iets van dien aard gezien. Misschien is
bet regen, die hierheen komt. Kijk eens, met wat 'n vaart het
naar ons toejaagt. 't fa te laat om nu nog naar het college terug
te will en keeren. W aar zullen we schuilen ?"
En toen zij die vraag begonnen te beantwoorden, kwam het
wolkgevaarte al nader en nader. Het fluiten van den wind, dat
een oogenblik te voren de stilte des te meer scheen te doen
uitkomen, was nu gestegen tot een toornig geloei.
De vier jongens, die, weifelend en besluiteloos, niet wisten,
waar zij moesten schuilen, boden een bekoorlijk schouwspel
aan, toen zij daar midden op de open plek stonden.
Tom stond wijdbeens, 't buis toegeknoopt en met de handen op
z'n rug. Zijn hoed zat diep in den .nek, zoodat een dikke lok
vun zijn zwart haar op het voorhoofd te voorschijn trad; zijn
lippen waren toegestropt, alsof hij wilde fluiten en zijne oogen
waren naar het dreigende wolkgevaarte gericht, zonder ook maar
een enkele maal te knippen. Naast hem stond Alex, bleek,
zwijgend, met een uitdrukking van ontsteltenis op zijn fraai
gelaat. Hij had zijn arm door dien van Tom gestoken en klampte
zich aan onzen kleinen vriend vast, gelijk een drenkeling aan
een reddingsplank. Tom was de held van Alex. Harry Quip
stond aan den anderen kant van Tom, met den gewonen glimlach nog op zijn gezicht en met de handen diep in zijne
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zakken. Green, die iets van dit drietal afstond, was ijselijk bleek
geworden. Zijne vingers trilden, zijn ademhaling ging met horten
en stoote.n, en hij keek nu eens de lucht, dan weer zijn kameraden, nu eens zijn kameraden, dan weer de lucht aan.
De eerste regendroppels begonnen rondom hen te kletteren,
en terwijl de wind gelijken tred hield met den regen deed hij
de boomen voor zich buigen en zwiepen in een a~eligen dans,
des te akeliger door de onnatuurlijke duisternis, welke rondom
beerschte.
,,Zou het niet beter zijn op 'n draf naar huis le loopen ?"
vroeg Tom.
,,Zeker !" riep Green haastig. ,,Korn, vooruit maar I"
,, Tom, ik vrees, dat ik niet loopen kan," zeide de arme Alex.
,,Ik gevoel mij zwak en duizelig en ik ben zoo bang."
,,Harry en John, ga maar vooruit," zei Tom, ,,ik blijf met
Alex hier."
,,Neen, dat zal niet gebeuren, Tom," zei Quip. ,,Als jij bier
blijft, blijf ook ik."
,,Korn aan, Quip," drong Green aan, ,,zij moeten maar voor
zich zelven zorgen."
,,Ga maar a.Ileen," zeide Harry met eenige bitsheid in de
stem. ,,Als je volstrekt weg wilt, - welnu, je k'Unt immers
wel voor je zelven zorgenl"
,,Maar ik ben in zulk onweder niet graag alleen."
,,Blijf dan hier," klonk het antwoord kort en bondig.
,,Holla!" schreeuwde een stem, "jelui bent voor je leeftijd
waarlijk schrandere jongens; je hebt tamelijk de veiligste plaats
hier in den omtrek uitgekozen." En John Donnel, haast buiten
adem van het loopen, kwam uit het bosch te voorschijn en
ging naast Green staan.
,, Wij zouden ons juist op weg naar huis begeven," zeide Tom.
,, Wij wilden het bosch doorgaan in de hoop een huis aan te
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treffen, waar wij konden schuilen, totdat de storm voorbij was.
Wij zijn zeer blij, dat Hj gekomen bent, John."
,, Het is 't beste stilletjes hier te blijven. W anneer de wind
nog heviger wordt, is het in 't bosch gevaarlijk, wegens de takken
die afwaaien. Ook slaat de bliksem daar veel eerder in dan hier."
Gedurende dit gesprek, hoe kort het ook was, hadden regen
en wind in kracht toegenomen.
,,Ajakkes ! wij worden tot op de huid toe nat," zeide Tom.
,,Hei, heisar' voegde hij er bij, ,,Alex wordt onpasselijkI"
Alexander had zijn gelaat tegen de borst van Tom gelegd en
alvorens de woorden goed en wel uit Toms mond waren, was
bet arme kind bewusteloos geworden.
,,Hier, geef mij dien jongen," schreeuwde Donnel, (want door
bet toenemend gebulder van den wind was men wel gedwongen
te schreeuwen, wilde men zich doen verstaan). ,,Ik zal hem in
een ommezien weer bij kennis hebben." Dit zeggende nam
John Alex in zijne armen, droeg hem naar een zachten hoop
aarde, waar hij hem behoedzaam neerlegde en vervolgens zijn
boord losmaakte.
,,Holla, Green, wat scheelt er aan ?" bulkte Tom, wiens aandacht getrokken werd door de vreemde gebaren van den ontstelden
knaap.
,,Ik kan het hier onmogelijk !anger uithouden, ik ga aan den
loop," klonk het antwoord.
Donnel hief het hoofd op.
~Blijf waar je bent," schreeuwde hij ernstig; ,,doch als ie
lust hebt, jong te sterven, loop dan door bet bosch."
Toen hij ophield met spreker., kwam er een oogverblindende
bJiksemstraal, bijna onmiddellijk gevolgd door een ratelenden
donderslag.
Met een woesten gil vloog Green naar het bosch.
"Houd hem, Tom!" brulde Donnel opspringende, ,, houd hem t
Hij heeft bet verstand verloren !"
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Donnel, alhoewel ettelijke ellen achter beiden, rende met alle
macht hem na. Wat Tom betreft, deze had het bevel van Donnel
niet noodig gehad, want Green was ternauwernood aan den
haal gegaan of Tom zat hem reeds op de hielen.
Men zegt wel eens: schrik maakt haast; <loch Green scheen,
evenals op zoovele andere regels, ook bier een uitzondering te
maken. Herhaaldelijk gleed hij uit en eens had het heel weinig
gescheeld, of hij had zijn evenwicht verloren en zou gevallen
zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zou Tom, die rende zoo hard
hij kon, hem inhalen, alvorens hij het bosch bereikt had. Doch
toen Green dfohter bij de gevaarlijke schuilplaats kwam, scheen
hij iets van zijn gewone vlugheid terug te krijgen, en Tom, die
tot nu toe aardig op hem gewonnen had, begon nu terrein te
verliezen. Donnel daarentegen, verminderde den afstand tusschen
zich en Tom met elken stap.
Eindelijk gleed Green weer uit, toen hij een boom voorbijkwam,
die gelijk een schildwacht v66r het eigenlijke bosch stond, alsof
hij dit moest bewaken, en alvorens hij weer opgestaan was,
had Tom wel vijf voet op hem gewonnen. Juist toen de jongen,
die bepaald krankzinnig van angst was, zijn gewone drafje had
hervat, maakte Tom een luchtsprong, kwam neer op Greens
rug en rukte hem mede op den grond.
En terwijl zij nog op het doornatte gras rondwentelden, hoorde
men een scherpen knal, alsof er vlak bij iemands oor een pistool
werd afgeschoten, een vreemd, eigenaardig, sissend geluid, een
kraken en knetteren, alsof verscheiden takken tegen elkaar
sloegen; en - twintig voet van hen af kwam een reusachtige
eikeboom krakend naar beneden, terwijl een zijner takken onder
het vallen Tom in 't gezicht zwiepte.
Alhoewel bedwelmd en verbijsterd, was Tom in een oogwenk
op de been. Doch Green verhief zich slechts tot op z'n knieen;
hij bibberde van angst en klopte herhaalddijk op "'..ijn borst.
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,,Spaar mij ! spaar mij !" riep hij uit. ~,Nog dezen avond zal
ik te biechten gaan !"
,,Allo, sta op, wil je l" brulde John Donnel met een stem,
die het geraas der elementen overschreeuwde, terwijl hij Green
bij de schouders pakte en hem overeind hielp. ,, W anneer je
niet maakt dat je hier vandaan komt, zal ge nooit meer gelegenheid hebben om te biechten.'' En zonder verdere complimenten
sleurde John hem in de open lucht. Tom volgde bedaard; ook
zijn gezicht, wij moeten het bekennen, was ietwat bJeek geworden.
En daar stonden zij gedurende twee of drie minuten als
standbeelden, roerloos, zwijgend en ontsteld, zij stonden daar
fotda t de wind in de snelheid zijner macht hen had verlaten,
totdat de wolken naar den westelijken horizon waren afgezakt
· en de lucht boven hen geheel en al klaar was, totdat in een
woord, de storm had opgehouden te woeden, en even plotseling
bedaarde, als hij hevig was geweest.
,,Nu is de bui over en 't is goed met ons afgeloopen," begon
John Donnel.
,,Mij dunkt, wij moesten gauw het college zien te halen,
John", viel Tom hierop in, ,,ten einde droge kleeren aan te
trekken, of wij vatten kou, krijgen rheumatiek, mazelen, pokken weet ik, wat niet al. - Wat scheelt er aan Green ?"
Met een trill en den vinger wees Green naar het Westen.
,,De bui komt terug. De wolken ginds staan stil !"
,,lk geloof, dat wij haar nog wel kunnen ontloopen," antwoordde Tom. ,,.John, ik ben drommelsch blij, dat je gekomen
bent. W\j zouden allen de kluts kwijtgeraakt zijn, als jij er
niet bij geweest waart. Hoe kwam je zoo hierheen verzeild ?"
,,lk was met Keenan op de slangenjacht uitgegaan, en wij
raakten elkander kwijt. Je kunt er staat op maken, dat George
middelerwijl hoog en droog in 't college zit. - Komaan, jongens,
nu op 'n draf naar huis. Hoe is 't met je, Alex, kun je gaan ?"
,,Jawel, m'neer," zeide Alex, die tot zich zelven gekomen
Tom Playralr.
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was, toen de wedloop tusschen Tom en Green begon, ,,doch ik
vrees, niet hard te kunnen loopen."
,,Hier, steek je arm door den mijnen," zei John.
,,En je anderen arm door den mijnen," voegde Tom er bij,
wiens kleur geheel en al teruggekeerd was.
Na verloop van zeer korten tijd waren allen op de slaapzaal
bezig zich te verkleeden.
Green sprak geen, woord, totdat hij op 't punt stond de kamer
te verlaten. Dan zeide hij :
,, Tom, als je niet op m'n rug gesprongen waart en mij niet
op den grond geworpen hadt, dan zou ik nu dood zijn. 0
foeit.:."
,,Ja," gaf Tom ten antwoord, terwijl hij een knoop in zijn
das legde met meer dan noodige zorg, ,,en als ik niet met je
op den grond gevallen ware, dan zou ook ik nu niet meer
leven. Ik wil ie wel bekennen, ~at ik iu de rats zat. Maar jij
waart natuurlijk niet bang!" Tom glimlacbte schalks, terwijl
hij op 't antwoord wachtte.
»Bang! Ik herinner mij niet ooit z66 benauwd geweest te
zijn I - Zeg, Tom, ik loog, toen ik jelui zeide, dat ik nergens
bang voor was."
,,Dat behoef je ons niet te vertellen," gaf Tom plomp ten
antwoord.
,,Maar nu wil ik mij verbeteren, dat zul je eens zien." En
Green verliet de slaapzaal en begaf zich regelrecht naar de kapel.
Tom en Alexander waren alleen.
,,Nu, Alex," begon bij, want op bet gezicht van het schuchtere
kind las hij het verlangen hem iets te zeggen: ,,gevoel je je
nog van streek ?"
,,Een weinig, Torn. Heb je gehoord, wat Green zeide, onmiddellijk na den storm?"
,, Wat zeide hij dan ?"
,,Dat de bui terugkwam."
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,,Loop been! Je weet wel, dat hij van angst niet meer wist,
wat hl.i deed of sprak."
,, Tom, de bui komt wis en zeker terug."
,,Gekheid !"
,,Ik: voe!, als het ware, dat er iets beel ergs zal gebeuren.
Wil je alsjeblieft voor me bidden?"
En Alex greep de hand van Tom en keek hem met een zachte,
onuitsprekelljk roerende innigheid aan. Het gelaat, betwelk dat
van onzen held aanzag, was schoon, niet bet minst wegens de
zedigheid, die bijna elke minuut van den dag hem de oogen
deed neerslaan en zijn bleeke wan.gen deed kleuren. Nu, evenwel,
waren de oogen van Alexis wijd geopend en o met zu]k een
smeekenden aandrang op Tom gevestigd. En toen Tom dien
blik beantwoordde, ondervond hij iets, waarvan hij zich geen
rekenschap kon geven, <loch <lat hem voor de eerste maal in
z'n leven bewust deed zijn, <lat hij zich bevond in de tegenwoordigheid van een knaap van meer dan gewone onschuld, ja
heiligheid.
,, W el, natuurlijk wil ik voor ie bidden, als ie dat verlangt.
Maar, waarom vraag je me dat ?"
,,Morgen, Tom, ben ik ten einde met de negen Vrijdagen."
,,Maar ik zie niet in, waarom ik voor je bidden moet. Ik heb
het zelve hard noodig. Ik heb heel wat gedaan, dat ik niet had
moeten doen."
,,Dat kan zijn; maar je hebt ook een boel goeds gedaan. Ik:
was zoo blijde, Tom, toen je Green onder handen naamt en op
z'n gemoed werkte. Jij weet zoo juist te zeggen, wat er vereischt
wordt."
,,Daar heb ik immers 'n tong voor gekregen. Maar wat hem
een heilzamen schrik inboezemde, dat was die boom, welke,
door den bliksem getroffen, in zijn onmiddellijke nabijheid neerplofte. Hij zal zich gedurende een week betamelijk gedragen,
naar ik gis."
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De arme Alex zag er uit, alsof hij nog meer wilde zeggen,
maar de moed ontbrak hem en hij kon niet zoo spoedig de
geschikste woorden vinden. Hij vatte weder de hand van zijnen
vriend, drukte die, en verliet toen ijlings de slaapzaal met die
onverklaarbare uitdrukking op zijn gelaat, welke Tom te voren
er op had waargenomen.
Tom bleef nog een oogenblik langer op den rand van z'n bed
zitten.
"Tot nu toe heb ik <lien Alexander Jones niet gekend," zeide
hij bij zich zelven,. terwijl hij opstond. ,,Ik heb hem altijd beschouwd als een Mietje, maar hij is niettemin een zeer braaf
Mietje."
En met een glimlach op 't gelaat verliet hij de slaapzaal.

ELFDE HOOFDSTUK

DE NACHT VAN DEN EERSTEN VRIJDAG IN NOVEMBER

Het was tien uur in den avond, en, alhoewel zoo laat in den
herfst, zeer warm en bepaald dr.ukkend. De lucht boven was
als met sterren bezaaid. In het Westen hing een zware, donkere
wolk, die den geheelen dag daar onbeweeglijk gehangen had.
Er heerschte diepe stilte op de slaapzaal. Het zwakke Iicht
van de lamp bij den ingang was totaal onvoldoende om de ge-laatslrekken te doen onderscheiden van de jongens, die onder
den koepel lagen te slapen; en dus zou het iemand moeilijk
gevallen zijn te zeggen, dat Tom Playfair, wiens ledikant vlak
onder den koepel stond, nog klaar wakker lag. Uitgezonderd den
eenigen nacht, toen h~j Green zou excorseeren, die, in 't voorbijgaan gezegd, nu zijn buurman was ter rechter zijde, was hem
iets dergelijks nooit te voren overkomen. Aan zijn linkerkant
lag Alex Jones, naast dezen Harry Quip, en, de· laatste in de
tjj, John Pitch. Deze vijf jongens lagen onder en om den koepel.
De overigen sliepen aan het andere einde der kamer, van het
vijftal gescheiden door een pad van ruim dertig voet De welwillende lezer gelieve deze bijzonderheid in 't oog te houden.
Zooals reeds vermeld werd, lag Tom wakker. Misschien dat
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dit gevoel van nieuwheid hem met den toestand verzoende,
want hij lag doodstil. De onderdrukte ademhaling der slapenden
was het eenige geluid, dat de stilte verbrak. Buiten was de
wind tot rust gekomen, en geen kreet van mensch, vogel of
beest stoorde de zwoele kalmte van den nacht.
Gedurende een half uur trachtte Tom de verschillende slapers
te herkennen aan hunne eigenaardige manier van ademhalen.
Hij onderscheidde gemakkelijk de ademhaling van Harry Quip
en, alhoewel met meer moeite, die van John Pitch. Eindelijk
began deze nieuwe studie hem te vervelen, en b~j doorzocht
zijn brein, om eenige nieuwe tijdkorting te vinden. Het was
dicht bij elven, toen hij besloot op te staan, naar een raampje
te gaan en de sterren te tellen.
Toen hij zijn voet op den vloer zette, verbrak een liefelijk,
zilver stemmetje de stilte, of liever verheerlijkte die, door met
heilige verrukking in elk en toon te roe pen:
,,Mijn Jesus, barmhartigheid !"
Die aanroeping kwam van Alex.
Tom boog zich voorover en staarde in 't gelaat van den
droomer. Zelfs bij het zwakke licht kon hij op de zwakke,
teedere, onschuldige trekken angst en schrik bespeuren.
Met een zachtheid, welke Tom zelf verwonderde, toen hij zich
later dit voorval herinnerde, streelde hij de wang, die naar hem
toegekeerd was, en terstond verdween die ontstelde uitdrukking;
een glimlach, nochtans z66 zwak en teer, dat de gelaatsspieren
ternauwernood veranderden, gleed er over, en van z~jne lippen
klonk het fluisterend: .zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde."
Met zijn hand nog op de wang van den slapenden kleine
iJtond Tom een poos met verwondering te staren naar dit
itralend gelaat.
,,Amen!'' fluisterde hij zachtjes bij zich zelven. ,,lk hoop, als
ik ooit in mijn slaap praat, dat het zij op deze wijze."
Hij trok zijn hand terug; Alex sloeg zijne oogen op.
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,,'t Is nu al in orde, Alex", verklaarde Tom, terwijl hij zich
over hem heenboog, zoodat hij den knaap in bet oor kon
fluisteren. ,,Je praatte overluid in je slaap en ik streek even
met mijn hand over je wang. Ga nu maar weer slapen. W el
te rust en!" En Tom stak hem zijn hand toe.
, W el te rusten, Tom." En Alex trok zijn hand van onder de
dekens te voorschijn, om die van Tom te vatten; daardoor
werd de rozenkrans zichtbaar, <lien hij om zijn tengeren arm
gewonden had. Daarop viel Alex weder in een kalmen slaap.
W anneer men <lat gelaat beschouwde, kon men zich moeilijk
voorstellen, dat de wereld vol was van slechtheid en zonde.
Tom wachtte, totdat Alex vast in slaap was. Dan prevelde
hij in zich zelven:
,,Mij dunkt, ik moest nu de sterren eens tellen."
Op zijn teenen naar een der dakraampjes ten Westen gaande,
wierp hij een blik naar buiten. Doch er was dezen nacht geen
enkele ster te tellen. Want de onheilspellende, donkere wolk
bad zich in beweging gezet en kwam schielijk en dreigend regelrecht af op den kleinen jongen, die daar in zijn nachthemd
voor het raampje stond. ,,Poeh !" floot de k1eine sterrenkijker.
!)Green en Alex hebben toch gelijk gehad. De bui komt terug."
Terwijl hij nog sprak, kon men het akelige gehuil van den
naderenden storm hooren; een gehuii dat slerlits een oogenblik
duurde, om dan met elke seconde in kracht toe te nemen, eerst
gieren, toen loeien en eindel\jk bulderen.
,,'t W ordt tamelijk kil ook," mompelde Tom tot zichzelven, ,,mij
dunkt, ik moest mijn broek en kiel maar aantrekken.'
En al spoedig daarop was hij van top tot teen in de kleeren,
- kiel, korte broek, kousen, alles aan, behalve zijn riem en
zijn schoenen - en, met zijn gewone kalmte begaf hij zich
wederom naar het venster, om de dingen af te wachten, die
komen zouden.
Men kon het kletteren van den regen op het dak duidelijk,
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hooren, terwijl uit bet Oosten in de verte het dof gerommel
van den donder kwam. Door de poging, die hij deed, om in een
andere richting door het raam te kijken, kwam Toms hand
in aanraking met een ijzeren haak, waaraan het gordijn hing.
,,Au!" mompelde hij en trok schielijk zijne hand terug, en
wellicht voor de eerste maal sedert het overlijden zijner moeder, werd hij werkelijk bang. Een vreemd gevoel ging door zijn
geheele lichaam. Wat kon dat zijn?
Er was iets niet in den haak, en juist dat geheimzinnige, <lat
onverklaarbare deed hem schrikken, maakte hem bevreesd. Hij
had een hevigen schok ontvangen; doch bij verstond nog niets
van electriciteit.
Het kletteren van den regen werd al luider, terwijl Tom nog
over dat vreemde verschijnsel prakkezeerde, en de jongens
begonnen zich in hunne bedden onrustig te bewegen; eenigen
waren zelfs al half wakker. En buiten bulderde de wind met
vreeselijk geweld om het huis heen.
Tom had juist zijn bed bereikt, toen een verschrikkelijk lawaai
iedereen in de kamer uit den slaap wekte, en een golf regen
naar binnen drong, die bet bed van Tom in een ommezien
kletsnat maakte. Ah - de grendel, welken men verzuimd had,
op het deurtje te schuiven I De deur van den koepel was opengewaaid en sloeg nu met veel geraas~,,tegeli den bliksemafleider.
Terwijl het deurtie met geweld beurtelings openwoei en
dichtflapte, ving Tom een glimp op van den helderen horizon ten
Oosten, en bijna loodrecht boven zijn hoofd die zwarte, onheilspellende wolk, welke gelijk een vloek boven St. Maure hing.
Middelerwijl hij het zonderlinge uitzicht van het uitspansel
beschouwde, had het water verscheidene plassen op den grond
gevormd. Quip, Jones, Green en Pitch, allen met bleeke gezichten,
hadden zich om Tom geschaard. Geen wonder, dat zij ongerust
waren; het angstwekkend klappen van de deur, gepaard met
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het gutsen en kletteren van den stortregen, was zelfs van de
sterkste zenuwen te veel verlangd.
,,0 Tom!" zeide Green klappertandend, ,,ik ben zoo blij,
dat ik van morgen de Heilige
Communie heb ontvangen !"
,,Ik ook," antwoordde Tom.
,,Hoor eens, jongens, ik ga die
deur sluiten, al krijg ik dan
ook een stortbad. Vaarwel
allemaal!" Dit zeggende snelde
hij naar den ladder.
Zonder zich te bekommeren
om den regen, die hem voortdurend in 't gelaat zwiepte,
slaagde hij er eindelijk in de
deur te pakken te krijgen.
Doch hoe hij ook rukte en
trok, de wind, nu op z'n
~evigst, gaf niet toe; totdat
ten Iangen laatste er even
stilstand intrad, waarvan Tom
aanstonds partij trok, om de
deur dicht te halen.
,,Als ik nu maar den grendel .... "
Hij voleinde den zin niet.
Want toen hij nog met zijn
Zander zicb te bekommeren om den regen, die
hand naar den knop tastte,
bem voortdurend in het gelaat zwiepte, slaagde
bij er eindelijk in, de deur te pakken te krijgen.
schoot eensklaps de wind weer
uit en de deur ontglipte aan zijne vingers. Men hoorde een scherp,
klinkend geluid en het doffe gerucht van een zwaar voorwerp, dat
op 't dak neersloeg; en terwijl de deur, uit hare hengsels getild,
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den bliksemafieider van den koepel rukte, verloor Tom zijn
evenwicht en viel achterover van zijn sport. Gelukkig kwam
hij eerst te Ianden op z'n bed en rolde van daar op den vloer,
zonder eenig letsel bekomen te hebben.
Twee jongens, die hem overeind hielpen, staarden hem met
bezorgdheid aan.
Tom evenwel, wel verre van bedwelmd te zijn; was buitenw
gewoon ontvankelijk voor alle indrukken. Zijne zintuigen waren,
zoo te zeggen, gescherpt, en terwijl hij opstond, overzag hij bet
geheele tooneel. Aan bet andere einde der slaapzaal stonden
al de jongens angstig op een hoop, uitgezonderd Harry, Pitch,
Alex, en Green. De prefect kwam juist van de groep af naar
hen toe. Tom kou dat allemaal zien, om de eenvoudige reden,
dat een gestalte met een toga aan - hij herkende daarin den
president van het college - juist binnengekomen was met een
lamp, welke de geheele zaal verlichtte.
De twee, die Tom overeind geholpen hadden, waren Jones en
Green. Op het gelaat van Alex rustte nog die liefelijke uitdrukking, welke hij uit het land zijner droomen had meegebracht,
doch nog meer verzacht en veredeld, nu hij zag, dat Tom
ongedeerd was. Het gelaat van Green had een groote verandering
ondergaan; al de ruwheid was er uit ve_·dwenen. Schrik en
medelijden - schrik voor den storm, medelijden met Tom hadden bet verfijnd.
Dat alles, .gelijk gezegd, merkte Tom op, toen men hem
weer op zijn voeten zette.
,,Je hebt je, hoop ik, toch niet bezeerd, ouwe jongen ?'' vroeg
Green bezorgd.
,,Niet in 't minste."
,. Goddank I" mompelde Alex.
,,Ik ben toch blij, dat 'k van morgen gegaan ben," zei Green.
,, Tom," zei Harry, ,, we zullen je helpen je bed weg te
schuiven.>'
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"Och wat, het is volstrekt niet noodig 66k zoo nat te worden,
als ik reeds ben."
.Daar geven wij niet om," hernam Green en hij en Alex
sprongen naar voren naar het bed van Tom.
Zij hadden nog geen twee stappen gedaan of er flitste een
oogverblindende bHksemstraal door bet vertrek. Tom viel met
geweld op den vloer, boven op iemand, die reeds v66r hem
neergesmakt was, waar hij onbeweeglijk, nochtans niet bewusteloos,
bleef liggen en met een gevoel, alsof elke spier en vezel in zijn
lichaam vaneengereten was. Hij lag daar te staren naar een
onbewolkte 1ucht, tintelend van sterren, naar een klaren hemel,
welks kalme pracht door niets werd bedorven.
Het onweer was voorbij.
Terwijl hij viel, was de lamp van den president uitgegaan
en in de oogverblindende schittering van <lien vreeselijken
bliksemstraal had hij vijf jongens onder den koepel zien staan,
die met k:racht voorover op den vloer werden geworpen, en
een reuk van ontstoken kruit en ozon vulde het geheele vertrek.
Vervolgens ontstond er gelijktijdig een oorverdoovend geraas.
Het klonk in de ooren van den president, alsof er naast hem
een kruitmagazijn sprong. Doch hij wist welr dat het geen kruitontploffing, maar de donder was, die op den bliksemstraal volgde,
welke vijf jongens voor zijn eigen oogen had getroffen. In de
doodsche stilte en de donkerte, die nu onmiddellijk ontstonden,
verhief hij zijne stem, duidelijk en vast, en terwijl hij met zijne
rechterhand bet teeken des kruises maakte, sprak hij de sacramenteele woorden der absolutie:
,.Ego vos absolvo a peccatis vestris, in nomine PE1fris et Filil
et Spiritus Sancti, Amen."
(,,I k o n t s I a u v a n u w e z o n d e n, i n d e n n a a m d e s
V a d e r s e n d e s Z o o n s e n d e s H e i 1 i g e n G e e s t e s.
Amen."
De dienstdoende prefect had inmiddels de lamp van de slaap-
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kamer weer opgestoken (die door den schok van den bliksemslag 66k uitgegaan was), en stond nu naast zijn overste. ·
"Jongens," vervolgde deze laatste, die in bet vurige licht verscheidene gedaanten zich zag bewegen, ,,neemt je kleederen op
den arm en verlaat bedaard dit vertrek, een voor een. Gaat
naar de infirmerie; de storm is nu over, en er bestaat niet
bet minste gevaar."
In gevallen als dit volgt de schrik niet onmiddellijk op het
ongeluk. Er is altijd een tijdruimte tusschen, waarin ieders
verbeelding zich voorstelt, wat er gebeurd is en zich afscbildert,
wat er gebeuren zal. Eerst als <lat heeft plaats gehad, neemt
de schrik zijn loop.
De president had bet juiste oogenblik gekozen, om te spreken.
lndien hij ook maar een enkel oogenblik het hoofd verloren
bad, dan zoude er, naar alle waarschijnlijkheid, een vreeselijk
tooneel hebben plaats gehad. Maar zijn bedaardheid verkreeg
de overhand op alien. Kalm, zonder leven te maken, met beklagenswaardige gezichten, daalden de jongens de trappen af.
Met welk een nieuwsgierigheid telde hij hen. Het was de pijnlijkste ure zijns levens.
Zes waren hem voorbijgegaan.
Nog drie - <lat waren er negen.
Nogmaals drie - dus twaalf. De laatste was de prefect.
Toen heerschte er een doodsche stilte.
Zijn zinnen hadden hem derhalve niet bedrogen. Vijf waren
er door den bli.ksem getroffen.
Hij stak opnieuw zijn lamp op en haastte zich naar het andere
einde der zaal. Tom lag, zijne oogen gesloten, met het hoofd
op 't lichaam van Green; naast hem Alexander Jones kalm,
o zoo kalm. Verderop lag Quip, zwaar ademhalend, met een
leelijke, gapende wonde in het gezicht. Pitch bevond zich in
een zittende houding en mompelde woorden zonder samenhang.
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,, Tom!" schreeuwde de president, terwijl hij bukte en den
knaap bij de hand greep.
De oogen openden zich.
,,Ja, pater; mij mankeert niets; wat is er gebeurd ?"
De president deed hem een schier onmerkbaar teeken en boog
zich over Green. Het was niet noodig te 1uisteren naar de ademhaling, die nimrher zou terugkeeren. H\j begaf zich naar Alex
Jones en er
een onderdrukte zucht uit zijn boezem op.
Green en Jones \varen oogenblikkelijk door den bliksem gedood;
den donderslag, welke op dien oogverblindenden flits volgde,
hadden zij niet meer gehoord; z\j waren plotseling opgeroepen
voor denzelfden God, <lien zij des morgens onder de H. Mis in
bunne harten hadden ontvangen. Het was de eerste Vrijdag
der maand.
De natte kleederen van Tom hadden <liens leven gered. De
electriciteit had haren weg genomen door zijne kleederen in
plaats van door hem~zelf. Doch op <lat oogenblik wist hij niet
dat hij ongehinderd de klauwen des doods was ontkomen;
want geen van hen, die nu in de slaapkamer wareni behalve
de president, beseften, dat de kracht, die hen bedwemd tegen
den vloer had gesmakt, de vreeselijke kracht van den bliksemstraal geweest was.

TWAALFDE HOOFDSTUK

HET MIDDERNACHTELIJK AVONTUUR VAN TOM

,,Harry, heb je je bezeerd ?"
Tom stond over Harry Quip gebogen. Er kwam echter geen
antwoord. De president tikte Tom eventjes op den schouder.
,,Playfair," zeide hij, ,,kan ik er zeker van zijn, dat ge bedaard
blijft ?"
,,Stellig, pater, als u mij maar vertellen wi1t, wat er gebeurd
is. Er ging op dat oogenblik een raar gevoel door m'n lichaam
en aan mijn rechterbeen was 't juist of daar iets brandde."
,,Het huis is door den bliksem getroffen 1 en ook gij hebt een
lichten schok gekregen. Harry Quip is er erger aan toe, en
Green en ,Jones zijn zeer ernstig gekwctst .•Jij en Pitch kunnen
Harry op een bed aan de overzijde dragen; maar als hij tot
zich zelven komt, zeg hem dan niet, wat den anderen is overkomen; toont hem ook geen lijkbidders-gezicht, anders zult ge
hem verschrikken."
,,Neem jij hem bij 't hoofd, Johnny," zei Tom. Met de uiterste
zorg droegen zij den armen Harry naar bet naaste bed, terwijl
de president, die nog altijd een zwakke hoop in zijn hart
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koesterde, gretig eenige teekenen van leven in Green en Jones
zocht te ontdekken.
Nadat Harry te bed gebracht was, gaf hij we1dra sporen van
bewustzijn.
,,Heisa, Harry," riep Tom en dwong zich te glimlachen.
,, Tom !" kreunde Harry.
,,Ja, ik ben het; en jij bent ook springlevend, ouwe jongen."
"w.....wat is er gebeurd ?"
,, Een electrische machine of iets dergelijks is losgegaan,,, verklaarde onze ·vindingrijke held, ,,en is ons om de ooren gevlogen.
Op de kermissen kun je zoo iets zien voor vijf centen per persoon."
Doch zelf s deze luimige voorstelling van de zaak was niet in
staat Harry een glimlach af te dwingen.
,, W aar is mijn been?" steunde hij.
,,Je beide beenen z\jn nog op de oude, juiste plaats ingeschroefd.''
,,Neen, mijn rechter been is weg."
Tom nam bet rechter t' ::;en en tilde het omhoog, zoodat Quip
bet zien kon.
,,Hoe bekomt je dat ?"
,,Ik heb er niets van gevoeld."
,,Goed, houd het dan ten minste goed vast, opdat het niet
wegloope. Een oogenblik geleden heb je mij nog leelijk er mee
geschopt,"
,,Ik stik," vervolgde Harry.
,,Als <lat waar was, kon je niet praten.>'
,,Maar ik kan niet slikken. 0 !" En Harry keek al meer en
meer verschrikt.
,, Welke ongeluln,vogel heeft je gevraagd te slikken? 't Is nog
geen tijd voor bet ontbijt en bovendien valt bier niets te bikken."
De ziekenbroeder, die bij het begin van dit gesprek was binnengekomen, en die, na zich overtuigd te hebben, <lat Green en
Jones dood waren, nu bij Harrys bed kwam staan, viel Tom in
de rede. ,,Playfair," zeide hij, ,, wij moeten terstond den dokter
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hier hebben. Ga de trap af naar de volgende verdieping, waar
de broeders slapen ! Zij zijn nu allen op en kleeden zich aan,
om ons hulp te verleenen. Neem den eersten den besten, <lien
je ontmoet, of den tweeden, die ten naastenbij gekleed is, en
zeg hem, dat hij, zoo vlug hij kan, den dokter hale. W\j hebben
hem noodig voor Harry Quip."
Zonder zich tweemaal te laten nooden, snelde Tom de slaapzaal uit, gevolgd door Pitch. Gelukkig ontmoetten zij een broeder,
die zooeven de trappen opkwam; en juist toen de klok twaalf
uur sloeg, gaf Tom zijn boodschap af.
.,,Ik zal zorgen, dat de dokler hier binnen het half unr is,"
zeide de broeder en keerde zich eens om.
,,He, broeder George, ik ga mee !"
,,Neen; het is beter voor u te gaan slapen."
,,Ik zou toch niet meer kunnen slapen, broeder. Toe, laat me
asjeblieft mee gaan !"
Broeder George gaf geen antwoord, en Tom, denkende: ,,die
zwijgt, die consenteert," en dus het zwijgen als een toestemming
opvattende, trippelde achter hem aan. Pitch, dat spreekt van
zelf, hield zich aan zijn leider.
Toen zij eenmaal buitenshuis waren, spoedden zij zich door
den tuin heen en namen den grooten weg, die naar S~. Maure
voert. Eensklaps werd hunne vaart gestuit door een onverwaehten hinderpaal. Er vloeide een onbeduidend beekje, niet
ver van het college, naar de rivier. Het was gewoonlijk zeer
ondiep, doch de stortregens van den vorigen dag en het voorgaande uur hadden het d0en opzwellen tot een modderige stortbeek. En 't ergste van alles - nergens zag men ook maar een
spoor van 'n brug.
,,De brug is weggespoeld !" riep Tom.
,,lk wou, dat ik kon zwemmen," zeide broeder George.
,,Jongens, blijft jullie hier, dan zal ik bij een der huizen aan
deze zijde hulp halen."
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Nauwelijks had hij bun den rug toegekeerd of Tom ontdeed
zich van zijn schoenen, kousen en kiel.
,, Wat ga je doen, Tom?"
,,Heb je niet gehoord, dat de broeder zeide te willen zwemmen,
als hij maar kon? Nu, dat eindje kan ik wel zwemmen !"
,,0, maar er heerscht een te sterke strooming. Je zult meegesleurd worden tot aan de rivier."
Tom staarde naar het wielende water, dat ongeveer vijftig
voet breed was en met groote snelheid aa.n zijn voeten voortschoot.
,,Ik wed van niet,'' zeide hij nu. ,,In elk geval waag ik bet
voor <lien goeden Quip. Zeg, Johnny, leen mij je scapulier even;
ik ben wel is waar nog niet ingeschreven, maar bet zal wel
niet hinderen, als ik bet draag. Ik geloof dat het beter zal zijn
booger op te water te gaan, om dan vlak bier tegenover te
landen."
Na het scapulier van Pitch om zijn hals te hebben gewonden,
liep Tom een eindje stroomopwaarts.
,,Nou Pitch, vaarwell Geef mij de hand. Je weet, 't is een
waagstuk. Als ik een ongeluk mocht krijgen, schrijf dan mijn
vader en mijne tante, dat ik het scapulier omhad."
Tom was bepaald van meening, dat die weinige inlichting in
elk geval voldoende zoude zijn, indien er iets mocht gebeuren.
Zoo begaf hij zich dan, ietwat ernstig, maar toch luchthartig
en stoutmoedig te water.
Hij deed een stap en reeds stond het water tot aan zijn
middel; nog een stap en door de warling gepakt, dreef h\j
stroomafwaarts gelijk een kurk. Maar die kurk bad armen en
beenen en sloeg ze met kracht uit naar den overkant toe. Hoe
flink zijn slagen ook waren, toch voelde Tom, om zoo te zeggen
terstond, <lat hij in elk geval door den stroom een heel eind
zou worden meegesleurd, alvorens den anderen oever te bereiken.
Niettemin weerde hij zich dapper en kliefde bet water met
Tom Playfair.
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overhandschen slag. Tom was op dat tijdstip van zijn leven
volstrekt nog niet een ervaren zwemmer, Hij had den vorigen
zomer meermalen per week een zwemschool bezocht, en had
geleerd een korten afstand af te leggen en ook te drijven op
zijn rug. Maar hoe men moest zwemmen in een stroom, daarvan
wist hij niets af en had dus al spoedig zijne krachten verbruikt.
Alvorens hij twee-derden van den afstand had afgelegd, was
hij reeds geheel en al afgemat. Maar zijne tegenwoordigheid van
geest liet hem niet in den steek. Onder het prevelen van een
gebed wierp hij zich op zijn rug en terwijl hij zijne voeten
zachtjes bewoog liet hij zich voortdrijven. Hij had nog niet ver
gedreven, toen zijn lichaam in aanraking kwam met iets stevigs,
dat slechts eenige voeten onder water lag. Zich onmiddellijk
omkeerend, greep hij het met beide handen vast.
,,Hoera !" riep hij Pitch toe. ,,Nu ben ik uit den brand. Ik
heb de leuning van de brug· gevonden. Ze zit maar twee voet
onder water!"
En na deze gegrepen te hebben, ln.vam Tom gemakkelijk en
vlug aan de overzijde der beek.
Dokter Mullan was niet weinig verwonderd, toen hij drie
minuten later de voordeur openend, een kleinen jongen voor zich
te zien, alleen gekleed in korte bovenbroek en hemd, en die
met een knuppel op de deur had staan te beuken, alsof hij die
stuk had willen slaan.
,, 0, dokter, ons college is door den bliksem getroffen. Drie
jongens zijn ernstig gekwetst, en u wordt daar onmiddellijk
verwacht !"
,,John!" riep de dokter met een vervaarlijke stem, ,, terstond
mijn paard zadelen I Korn binnen, kleine, anders zal ook jij een
een dokter noodig heb"Jen, als je je niet in acht neemt. Hoe
kom je zoo nat ?"
,,Ik kon de brug niet vinden, mijnheer, en to en beproef de ik
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naar den overkant te zwemmen. Geluklrig vond ik haar, of
andirs was ik allicht nu reeds in de rivier verdronken."
vrouw van den dokter, die deze woorden had opgevangen,
kwam cu na.ar voren en kuste Tom gelijk alleen een moeder
kan - Tom lette er in zijne opgewondenheid niet op - ; zij
trok hem zUn nat hemd uit en wierp haar eigen mantel om
hem heen.
,,Daaraan heb je wel gedaan, Mary'', viel dokter Mullan hierop
in. ,, Geef hem nu nog een klein glaasje brandewijn, dan zal ik
hem te bed brengen."
,,0 neen t" riep Tom, ,,ik ben immers niet ziek ! Maar ga nu
been, dokter, naar de jongens, die uwe zorgen behoeven."
Zonder op dit emstige vertoog te antwoorden, stiet de dokter
Tom in zijn eigen slaapkamer en trok zondere verdere plicbtp1egingen onzen jongen zwemmer diens korte broek uit en begon
hem vervolgens met kracht te wrijven.
,,Au!" riep Tom plotseling.
,, W el, jongen, je hebt je gebrand !"
De dokter staarde naar een plek op Tom's rechter knie, die
ongeveer den vorm en de grootte had van een menschenhart.
,,lk dacht al, <lat er iets aan haperde, toen ik mijn kousen
uittrok: daar heeft de electriciteit mij geraakt."
,, W aart ge dan ook getroff en?"
,, Dat geloof ik wel; ik vi el hals over kop neer, alsof ik verlamd was. Die brandvlek beteekent niet veel."
,,'t Is goed, <lat het niet erger is." En de dokter, die inmiddels
een kistje met geneesmiddelen en verbandarlikelen had geopend,
legde een zalfje op de plek, verbond de knie en had Tom warm
in zijn eigen bed gerold, alvorens mevrouw de kamer binnenkwam met een glaasje brandewijn.
,,Nu, kleine, moet ge goed opletten op wat ik u voorschrijf.
Ge blijft in bed tot van morgen negen uur. Als ge u kalm en
bedaard houdt, kunt ge wellicht ontsnappen aan de gevolgen
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van overspanning en al te groote vermoeienis .. Begrepen ?"
,,Maar, dokter, ik kan niet slapen."
,,0 zeker kunt ge. Mary, als die jongen niet "'Jinrn~·«: tien
minuten slaapt, geef je hem een lepel hiervan. N .J, ~~rwel !"
De dokter, door de aanwijzingen van Pitch en de.tJ broeder
geholpen, vond gemakkelijk de brug, en was binn en eenige
minuten aan bet college. Jones en Green verschaften hem geen
zorg meer, zij waren buiten 's dokters bekwaamheid en kunde
- waren zulks geweest van het oogenblik af, dat de slag hen
getroff.en had.
Maar gedurende bet overige van den nacht was hij bezig, om
de been en van Harry .te verplegen en ze door verwarming en
wrijving weder in 't leven terug te brengen.
Middelerwijl sliep Tom onder den invloed van een slaapmiddel, ·een droomeloozen slaap, terwijl een vriendelijke dame
met Iiefderijke zorg aan zijn bed waakte.
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DERTIENDE HOOFDSTUK

WAARIN TOM EEN UITSTAPJE MAAKT

Aangezien deze geschiedenis Thomas Playfair betreft en alleen
als bijkomende omstandigheid ook melding maakt van hetgeen
er op St. MClure plaats heeft, zullen w\j den lezer de treurige bijzonderheden besparen van den nacht, waarin dat verschrikkelijke ongeluk geschiedde en van de daarop volgende
dageu van rouw.
Tom, waarmede wij hebben te maken, werd des Zaterdags
morgens door den dokter persoonlijk in de infirmerie of ziekenzaal gebracht.
,,Broeder," zeide hij tot den ziekenverpleger, ,,hier is nog een
jongen, die voor de eerstvolgende week volslagen rust moet
bebben."
Tom, die achter den dokter en den ziekenoppasser stond,
glimlachte schalks, tilde zijn rechter been op en, terwijl hij zich
op zijn linker in evenwicht hield, zwaaide hij er mede krampachtig
heen en weer.
,,Nu kijk eens aan," vervolgde de dokter, die zich eensklaps
omgedraaid had en hem op heeler daad betrapte; ,,hij probeert
met zijn verbrand been ergens tegenaan te schoppen."
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,,Neen, dat doe ik niet," protesteerde de uit het veld~~re,slagen
k:unstenmaker en zette zijn voet op den vloer~ ,,ik ben iet gek!''
Waarop hij weder glimlacbte: de schelm wir..n·~~t Harry
Quip hem gezelschap zou houden.
NJ
,,Natuurlijk, broed~r," vervolgde de man van • .t. "'llrBdicijnen,
'
.,moet ge hem kort houden."
Het gezicht van Tom werd lang.
,,Kort holl'fon l MU? W aarmede, dokter ?"
,,Met een bootshaak," autwoordde deftig rte geleerde man,
zonder ook maar een spier van z'n gelaat te vertrekken. En
op gedempten toon zeide hij tot een broeder-ziekenverpleger:
,,Drie sneedjes geroosterd brood met boter en thee voor ontbijt
hetzelfde voor avondmaal, en met bouillon in plaats van thee
voor 't middagmaal."
Doch Tom had dat gehoord.
,,Hoor eens," viel hij er op in, ,,ik ben niet ziek. Ik wensch
naar school te gaan, anders kom ik ten achter bij m'n klas."
,,De eerste zeven, acht dagen kom jij de deur niet uit,
manneke; en als iij ie beenen geen rust gunt, houd ik je bier
twee weken. Onthoud het dus goed, kleine: niet over bedden
springen, geen haasje-over, niet door de kamer huppelen, niet
hard loopen. W anneer ge wilt wandelen, wandel dan op je gemak:.
Maar bet allerbeste zou zijn al dien tijd doodstil te blijven
liggen."
Tom gevoelde zich onaangenaam te moede. Zelfs Quip, vroolijk
als altijd, doch sterk afgevallen, was niet in staat hem met zijn
gevangenschap te verzoenen. En toen hij een paar dagen in de
ziekenzaal had doorgebracht verbeterde zijn gemoedsgesteldheid
niet. Na zijn sneedjes geroosterd brood te hebben verorberd,
zocht hij geregeld den broeder-ziekenoppasser op.
,,Broeder," placht hij dan te zeggen, ,,mij dunkt, ik ben klaar
om te ontbijten."
,,En ik heh u zooeven uw ontbijt gebracbt I"
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.,, W 'j ··.~ Noemt ge dat een ontbijt? Hoor eens, broecier, er
wordt ·1ad;'\behoorlijk voor me betaaldP'
De b1dan"er placht dan te antwoorden met een glimlach en
Tom keeraJ~~verrichter zake brommend naar zijn plaats terug.
Den Vt'~; nlen week Zaterdag ontving hij een brief, die hem
'" .~ ontlokte.
een vreug~~~.
eed//
,, W aarorr,hel';sie zoo?" vroeg Quip, die thans, met uitzondering
van een onb':e iidende kneuzing en eenige stijfheid in de ledematen, weer zcit- goed was als ooit.
,,Lees zelf m~ar eens," riep Tom, terwijl hij Harry den brief
toewierp en in overmaat van vreugde door de kamer danste.
De brief luidde aldus:
St. Louis, den 6 Novemb. 190 ...
Aan den jongeheer Thomas Playfair.

Waarde Zoon.
Zooeven verneem ik van den president van bet college
volledige bijzonderheden betreffende de ramp en
uwe ziekte. Ook vernam ik, dat ge uw leven gebeterd hebt, dat gt verstandiger geworden zijt,
uwe plichten ijverig betracht en flink studeert.
Het was mij aangenaam te hooren dat ge braaf zijt,
alhoewel nu en dan wat roekeloos. Maar het allerbeste vond ik, toen mij gezegd werd, dat ge
uitsluitend met deugdzame kameraden ophoudt.
Alhoewel de president mij meldt, dat ge u volkomen
wel bevindt, is hij toch van meening, dat een
paar weken rust en verandering van lucht goed
voor u zouden zijn, daar zenuwschokken allicht
nadeelige gevolgen achterlaten.
Zooals ik u in 't laatst van September schreef, is
uw oom naar Cincinnati vertrokken, om, zooals
hij zegt, in de rechtsgeleerdheid te studeeren.
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Over eenige dagen moet ik daar zijn yoC¥;' laken,
en uwe tante heeft reeds afspraak genien aldaar
-,:,.1.Il"
een vriendin te gaan bezoeken.
_...,,. ·•
Reis dus terstond naar Cincinnati. aft ,;,..•afeer aan
uw oom, dat hii 1· e van 't station ··: : ·lfo·.5. Ik heb
.,
. ·n-0,
den president verzocht een doorlo~ .'biljet voor
u te nemen, en sluit hierbij vijf-eJ'. . ntig dollars
in voor zakgeld.
Vaarwel, tot wij elkander ontmoeten, ,i ·~ God zegene u.
~

.

Uw u liefhebb. v&der,
GEQRGE PLA YFAIR

Om half drie dien achtermiddag wuifd~-,rom, staande op het
platform van een waggon, met zijn .zakdoek naar zijn speelmakkers, toen de trein het college voorbijstoomde.
Kansas-City werd vijftien minuten na den vastgestelden iijd
bereikt, en Tom, die sedert de laatste drie uren er al op gevlast
had in het station het tweede ontbijt te gebruiken, moest zich
reppen om den trein naar Cincinnati te halen.
Doch hier werd zijn zoo lang op de proef gesteld geduld
beloond.
,,Dames en heeren !" riep een korte, dikke man, die telkens
buiten adem scheen, ,,ik heb de eer u te berichten, dat zich
in dezen trein een restatiratiewagen bevindt; het avondmaal,
bevattende alle lekk:ernijen van het seizoen, is woeven opgediendl"
,,Hoeveel kost dat?" vroeg Tom, terwijl hij het dikke manneke
bij <liens mouw trok en een van de meest ernstige blikken op
hem vestigde, dien de dikkerd ooit op zich gericht zag.
,, Vijf-en-zeventig cents contant zonder korting. Dacht je voor
half-geld klaar te komen. Zie je ons soms voor een paardenspel
aan ?" En de dikzak schudde van lachen bij elk woor<l.
,,Bah! Niet meer? Hoor eens, heerschap, voor een fatsoenlijken
maaltijd wil ik met genoegen vijf dollars besteden. Dezen keer
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zult ge aan mij niet veel verdienen. Ik heb de geheele week
tijd gehad, om mij tot dit middagmaal voor te bereiden."
,,Korn dan maar gauw mee," zeide de dikkerd.
En Tom liet zich niet ten tweeden male nooden.
Een neger met een knorrig gezicht en een wit boezelaar voor,
schoof Tom een stoeJ toe, en na hem bet menu (spijskaart) overhandigd te hebben, wachtte hij <liens bestelling af.
Tom fronste zijn wenkbrauwen, toen hij die verwarde uitdrukkingen op de spijskaart las - een soort keukenlatijn zonder
maat of r\1m.
,,Zeg, kun je mij niet een opgaaf van deze lijst in 't Engelsch
geven?"
De neger, zonder z\jn knorrig uitzicht ook maar in 't minst
te veranderen, begon in een ad em af te raff el en:
,, Gebraden of gekookte kip, kippensalade, gebakken eieren, zacht
gekookte eieren, eierpankoek desverk.iezep.de met gelei, beefsteak,
lamsvleesch, schapebout, kalfsvleescb, ham, sausijsjes, aardappelen
gebakken en gekookt, Saratoga-spaanders, dol-appels gebakken
boonen, appel- en vladen, koffie met room, thee en banaanvijgen."
,,Daar kan ik het voorloopig wel mee doen, dunkt mij," zei
Tom, ,,breng maar binuen.
De bediende zette een verwonderd gezicht.
,, Wat moet ik binnen brengen ?"
,, Wel, wat je me daar hebt voorgedreund!"
De neger krabde zich achter het oor.
,,Hoor eens,'' zeide Tom vertrouwelijk ,,Ile heb sedert een
week geen fatsoenlijk ma.al genoten. Een doL~ heeft over mij
gepractiseerd, totdat ik het bijna bestorven was. Doe iij nu eens
je best en bezorg me flink wat te eten; wanneer je mij een
lekker, stevig maal opdischt, geef ik je vijftig cents fooi."
Toen de neger wegholde was er geen spoor van knorrigheid
meer op z'n gelaat te lezen. Tom kreeg een maal als ware hij
een uitgehongerde prins. En hU deed bet alle eer aan.
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De zwarte bediende, die achter hem stond, kon ternauwernood
zijn oogen gelooven. Tot dusverre had hij nooit iets aanschouwd,
wat de verrichtingen van Tom evenaarde. Onbewust van deze
bewondering, welke hij verwekte, hanteerde hij vork en mes op
een bedaarde, maar vastberaden manier, daarbij in zijn hart
wenschende, dat de dokter en de ziekenverpleger hem eens
konden zien. He, wat zou dat een zoete wraak zijn l
,,Korn eens kijken," fluisterde de bediende een zijner kameraden toe, "dat jonge mensch zal aanstonds niet in staat zijn op
te rijzen. Stellig barst hij l''
Nochtans, na drie kwartier onafgebroken besteed te hebben
aan 't eten, stond Tom bedaard op (waarop vier bedienden, die
zijne verrichtingen achter zijn rug hadden gadegeslagen, en hunne
verbazing in sprakelooze gebaren hadden te kennen gegeven,
stilletjes wegslopen) en, na een groot kruisteeken te hebben
gemaakt, sprak hij zijn dankgebed voor den genoten maaltijd.
,,Ik: heb na den eten ,,driemaal gedankt," zeide hij vertrouwelijk tot den bediende, toen hij hem een dollar gaf en vijf-entwintig cents, ,,omdat, naar ik gis, ik minstens drie maaltijden
beb genuttigd."
Tom moest ongetwijfeld <lien nacht ziek geworden zijn. Hij
moest vreeselijk hebben geleden. Op dat punt zijn dokters en
vertelselboeken bet eens. Hij nochtans begaf zich vroegtijdig
ter ruste en sliep negen uren aan een stuk door, zonder door
benauwde droomen te worden gekweld.
En als de engel, die 's menschen <laden opschrijft, op dien
bewusten dag iemand op de zwarte lijst moest plaatsen wegens
gulzigbeid, zal, naar mijn bescheiden meening, het de dokter
geweest zijn en niet de patient.

VEERTIENDE HOOFDSTUK

W AARIN TOM NAAR DEN SCHOUWBURG GAAT

Kort na zessen van den volgenden avond riep de conducteur,
terwijl hij de deur van den Pullman-waggon openwierp, met
forsche stem een woord, <lat veel geleek op ,,Hydrostatie", doch
dat wezenl~jk bedoelde de zuivere spoorweguitspraakvan Cincinnati
weer te geven.
Tom greep zijn valies en holde den waggon uit naar het station.
,,Zoo, Tommy!" riep onze oude (of jonge) vrientl Mister
Meadow, terwijl hij naar zijn neef toesnelde en <liens vrije hand
pakte, ,, welkom in Cincinnati; 't is mij aangenaam je weer te
ontmoeten. En wat zie je er goed uit I Ook ben je sterk gegroeid en f1ink ontwikkeld."
,,Ook ik verheug mij zeer u te zien, oom", zei Tom, die den
harteiijken handdruk met niet minder hartelijkheid beantwoordde,
flinderdaad, 'k verheug mij zeer. U is ook veel veranderd. Uw
snorbaard is nu gevulder, vindt u niet? En u is zoo piekf~jn in
de kleeren, heelemaal naar de laatste mode. Ik ben blij, dat ik
mijn nieuwe pakje aangetrokken heb, anders zou ik mij &chamen
met u te wandelen. Hoe bevalt u Cincinnati?"
,,'n Prachtige plaats, Tommy," gaf mister Meadow ten ant-
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woord, terwijl zij het station verlieten en zich naar een electrischen tramwagen begaven. "De menschen hier zijn zeer minzaam, en er zijn bier meer vermakelijkheden dan te St
Louis."
Tom keek zijn oom steelsgewijs van ter zijde aan. 0 die
kleine jongens I Sommigen hunner lezen karakters met een
gemak en helder inzich~ die de ·uitgebreidste ondervinding beschaamd maak.t.
"Zoo! Maar ik dacht, dat ge hier gekomen waart, om in die
rechtsgeleerdheid te studeeren ?"
"Dat ben ik ook; maar ik heb het tot nu toe z66 druk gehad,
dat ik er nog niet aan kon beginnen."
"U heeft k.ringen onder de oogen, alsof u tot laat in den
nacht opblijft, oom."
"Ja, ik sukkel veel aan slapeloosheid," gaf mister Meadow
ten antwoord, die er versteld van stond, toen hij zag, dat het
onschuldig gebabbel van Tom hem binderde en verlegen
maak.te.
"Hoe is het je gegaan sedert je St. Louis bebt verlaten ?"
,,Dat schikt nog al, oom. Het begin was anders slecht, doch
nu gedraag ik mij beter. Ziet u, oom, ik wil mij goed op mijn
eerste H. Communie voorbereiden."
"Inderdaad ?"
,,Ja, ik hoop, dat bet de schoonste dag mijns levens
zal zijn."
Een paar ernstige, sympathieke woorden van mister Meadow
op dit pas gesprokene, zouden in staat geweest zijn bun wederzijdsche betrekking tot een hooger peil te brengen. Docb mister
Meadow had geen versta.nd van jongens. Bijgevolg was zijn
invloed op Tom slecht
"Daar is onze wagen !" zeide hij, "spring er in, Tommy!"
Zijn kans was verkeken. Hij merkte op bet gelaat van Tom
een vreemde uitdrukking: bet was, alsof de knaap een slag
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ontvangen had. Nochtans lag er in de woorden van oom niets
wat dit uitwerksel kon<le teweegbrengen, maar in onze wederzijdsche betrekking is er soms iets machtiger dan woorden.
Manieren, uitdrukking en sympathie of bet gemis daarvan, zijn
de voornaamste oorzaken, die ons onzen invloed op anderen doen
winnen of verliezen. Mister Meadow gevoelde, dat er een scheidsmuur plotseling .tusscben hem en zijn neef was opgerezen; dat
bun verkeer voortaan niet dan zeer oppervlakkig kon zijn.
Hij verviel in een reeks bescbouwingen, door dit voorval opgerezen, en terwijl Tom, met de levendige belangstelling van een
jongen in een vreemde stad, elk ding in zijn nieuwe omgeving
opmerkte, bleef de oom steeds bet stilzwijgen bewaren, totdat,
op een teeken van hem, de wagen stilbield op een
kruispunt
,, Wij zijn er Tom : spring af, dan komen wij, hoop ik, juist
nog vroeg genoeg voor het avondmaal."
Zij stapten naar een naburig plein en mister Meadow wees
naar een sierlijk gebouw van twee verdiepingen.
,,Is dat uw huis, oorrt ?"
,,Ik ben daar slechts in de kost, maar alle kamers op de
bovenverdieping heh ik gehuurd."
Gelijk mister Meadow had opgemerkt, kwamen zij nog bijtijds
voor bet avondeten, bij welk maal, door het feit dat twee ionge
dames met heur vader en moeder mede aan taf el zaten, Tom
zich vergenoegde met weinig te eten en zijn aandeel aan het
gesprek bij te dragen door van tijd tot tijd ,,ja, mevrouw" of
,,neen, mevrouw" te zeggen, hetwelk, daar hij beide antwoorden
zonder onderscheid aan beide seksen gaf, geenszins strekte om
hem op zijn gemak te doen zijn, alhoewel de jonge dames er
telkens om begonnen te giegelen, totdat Tom, uit louter kracht
van verontwaardiging, tot verwondering van alle aanwezigen
en de spraak en zijn eetlust terug kreeg.
Na het avondmaa1 stelde mister Meadow voor naar den schouw-
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burg te gaan. Torri was opgetogen over dit voorstel, en een
uur later zaten beiden in het parterre van een pracbtig gebouw
te wachten, op het opgaan van het doek.
Het moet gezegd worden, dat Tom ietwat verwonderd was
over zijn omgeving. Het gehoor boezemde hem geen bijzondere
belangstelling in, en het zien van bedienden, die met hunne
presenteerbladen been en wier liepen, behaagde hem geer. szins.
,,Is dit een schouwburg van den eersten rang, oom ?"
,,Ja, bet is bier een theater van verscheidenheden Jvan den
eersten rang. Heb je trek in een glas bier of sodawater v66r
de voorstelling begint ?"
,,Nee!" antwoordde Tom; de waJging, die hli gevoelde, bedierf
zelfs zijn uitspraak: hij wenschte, dat hij op dat oogenblik maar
weer veilig en wel op St. Maure zat.
Het scherm ging omhoog, en gedurende een uur of daaromtrent trachtte Tom genoegen te scheppen in grappige dansen,
dito liedjes en wat er verder op bet programma was aangekondigd als een ,,gierende klucht". Hij vond dat echter een moeilijk
werk. Bovendien kreeg hij door de driikkende warmte in de
zaal al spoedig hoofdpijn. Mister Meadow daarentegen scheen
zich uitmuntend te vermaken. Tom keek hem met nieuwsgierige
verwondering aan.
,, Lk ben blij, dat ik niet van datzelfde deeg ben," dacht h\i.
,,Als deze heele vertooning niet is, wat pater Middleton ,,ongezond" noemt, dan heb ik er geen verstand van. 't Is slecht en
gemeen !" ,,Zeg, oom," hernam hij luide, toen bet scherm na
afloop van de ,,gierende klucht" viel - gierende medespelers
ware juister geweest - ,,ik krijg hoofdpijn van de warmte, en,
als u er niets tegen heeft, wenschte ik even naar buiten te gaan,
om wat frissche lucht te scheppen."
Mister Meadow, die grooten dorst had en dus verlangend was
tusschen de bedrijven in met eenige jongelieden een potje te
ledigen, dQch hen niet met Tom in aanraking durfde brengen,

143
nam gretig de gelegenheid waar, om zich eenige oogenblikken
van den kleinen, <loch scherpen opmerker te ontslaan.
,,Zeker, Tommy. Hier heb je een dollar, om wat ulevellen te
koopen. Maar ga niet te ver en kom spoedig terug !"
,,Zal er voor zorgen, oom !"
Tom verliet den schouwburg, om, gelijk in 't volgende hoofdstuk verhaald zal worden, <lien niet meer te betreden.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK

W AARIN TOM ZOEKRAAKT

Eindelijk was Tom vrij, om zijn neiging te volgen. Van bet
oogenblik af, dat hij St. Maure had verlaten tot nu toe, had
hij om zijn eigen uitdrukking te gebruiken, nog geen ,,lol" gehad.
Nu hij van mister Meadow was ontslagen, was hij vast besloten van de gelegenlieid zoo goed mogelijk partij te trekken.
Om de vraag op welke wij21e en door welke middelen hij een grap
konde uithalen bekommerde hij zich allerminst. Want, evenals
alle gezonde jongens, was hij om snaaksche iuvallen nooit verlegen.
,,Hoor eens," begon hij tot den man, die de kaartjes verkocht,
ik ga er even uit, ,,maar hoe kom ik er weer in?"
,,Als u niet gaarne loopt," gaf de man ten antwoord, die een
grappenmaker was, ,,kunt u een rijtuig nemen."
Tom lachte om dien zet
,,Ik bedoel, hoe ik er weer in kan komen, zonder opnieuw te
betalen."
,,0, bier heeft u een contra-merk, dat u slechts heeft af te
geven, jongeheer. Hoe bevalt u de ·voorstelling ?"
,,Zoo, <lat ik blij ben er uit te komen," en zonder het antwoord
van den bureaulist af te wachten, snelde Tom, wel voldaan, dat
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hij den man met gelijke munt betaald had, weg in den nacht,
en keek rond, om een suikerbakkerswinkel te zoeken.
De straat schitterde in electrisch licht. Allerlei soorl winkels
schenen zich in de nabijheid van den schouwburg te bevinden.
Aan de overzijde stond een klein oesterhuis tusschen twee groote
restauraties als platgedrukt, en aan weerszijden daarvan strekten
zich allerlei magazijnen en winkels uit, die alien open waren en
drukke nering schenen te hebben.
Tom stond geruimen tijd voor de restauraties. Het trof hem,
nochtans niet aangenaam, dater in elk zooveel menschen waren.
,,Bah!" mompelde hij, ,,dat geeft me een gevoel~ m'n heele
leven afschaffer te worden !"
Nauwelijks had hij deze opmerking gemaakt, toen zijn aandacht
getrokken werd door bet zien van een kleine jongen, die, met
een bundel nieuwspapieren onder zijn arm, een der restauraties
voorbij ging en vlak voor het oesterhuis bleef staan, om door
de groote spiegelruit een blik naar binnen te werpen.
Tom begon zicb. zoo alleen te vervelen. In een hip en ~en
sprong was hij·de straat over, en ging, zonder gerucht te maken,
vlak achter den courantenjongen staan.
Het voorwerp van zijne opmerkzaamheid was een jongen van
'n jaar of elf. Hij was net, doch armoedig gekleed Op de· mouwen
van zijn buisje en op de knieen van zijn korte broek zaten
lappen, en zijn schoenen gaapten aan de tonen. Zijn gelaat
teekende een zekeren trek van beschaving, des te fraaier
wellicht, omdat er een waas van droefgeestigheid over lag.
Maar wat keken. die groote, donkere oogen begeerig door die
vensterruit I
Tom was over zijn onderzoek vo1daan. Hij trad naast den
courantenjongen en keek ook den oesterwinkel binnen.
,,'n Krant, m'neer?" vroeg de jongen.
,, We1ke heb je ?"
,,De Post" of ,,de Ster".
Tom Playfa!r.

10
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,,F.loeveel ?"
,, Twee centen voor de Ster, m'neer, en een cent voor de Post,
m'neer."
,,je behoeft niet tegen me te spreken, alsof ik je vader was,"
zei Tom. ,,Ik zal je zeggen, wat ik wil doen, iochie: ik zal van
elk een exemplaar nemen en jou er tien cents voor geven, als
je mij zegt, hoe je heet."
,,Ik dank u zeer, m'neer. Ik heet Athur Vane", en Athur
ontving het tiencentstuk van Tom met onmiskenbare teekens
van dankbaarheid.
,,En mijn naam is Tom Playfair: laat nu in ,t vervolg <lat
,,m'neer" maar varen
en noem mij Torn. Ik
ben blij een jongen
van mijn leeftijd en
grootte gevonden te
hebben. In drie dagen
heb ik geen jongen gesproken, en groote
mensch en zijn zoo saai
en vervelend !"
Athur glimlachte en
het tinte]en van zijn

oog verried, dat 1 ondanks al zijn droef-

-lk ben biii een jongen van mijn leeftijd e~ grootte
gevonden te hebben.

geestigheid,
van
nature een opgeruimde jongun was.
,,Mij dunkt," bracht
hij in 't midden, ,,<lat

bet beter zou zijn te spreken met jongens van uw eigen
stand."
,,Hoor hem eens !" zei Tom zich omdraaiend, ,,die praat
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tegen mij, alsof ik geen Amerikaan was - boor eens, Athur,
ik maak geen onderscbeid tusscben rijk en arm.
,,Maar wellicbt zouden uwe ouders het gaarne zien," zeide
Arthur, wiens verwondering over zijn nieuwen bekende gestadig
toenam.
,,Mijn vader zit in Sint Louis," antwoordde Tom, ,,en mijn
moeder is in den hemel. En wat meer zegt, je spreekt minstens
even goed als de meeste jongens van jou leeftijd; en mijn gevoelen
is, dat je in elk geval nog niet lang langs de straat gezworven
hebt. Ik had je al een tijdje in 't oog gehouden, alvorens ik naar
je toekwam, en ik wil er alles onder verwedden, dat je niet
gewoon bent voor je zelven te zorgen."
,,Je hebt gelijk, Tom: pas sedert twee maanden moet ik
mijzelven en mijn kleine zusje onderhouden. M'n vader stierf,
toen hij bier kwam en liet ons slechts een weinig geld achter."
,,Zoo? Heb je nog een zusje ?"
,,Ja, Tom; de arme kleine Kate is erg ziek geweest, doch nu
is ze bi,jna weer beter. Zij wordt verpleegd bij de goede Zusters."
In plaats van het gesprek voort te zetten, pakte Tom Arthur
bij de schouders en zich vooroverbuigende staarde hij hem uit~
vorschend aan.
,,Zeg," begon hij na een poos, ,,kun je je herinneren, wanneer je voor 't laatst een fatsoenlijk maal hebt gehad ?"
De iongen met het bleeke, smalle gezicht en de schitterende
oogen glimlachte weer.
,,Gisteren heb ik behoorlijk mijn maag kunnen vullen, maar
vandaag ben ik niet bijzonder gelukkig geweest. Ik was dezen
morgen gelardeerd."
,,Is dat Latijn door den trechter, of wat is <lat?" vroeg Tom.
Arthur lachte weer.
"Dat is een krantenjongensuitdrukking, Tom. Wij zijn gelardeerd, als wij van de ingekochte couranten een hoop onverkocht
overhouden."
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"0 zoo, is dat het. Dus heb je vandaag geen behoorlijk
maal gehad ?"
"Ik had een bord soep en twee sneedjes brood van middag."
"En hoeveel kostte dat ?"
,,Zes centen."
"Heerem'ngrutte ! te denken, dat een kleine jongen den geheelen dag rondloopt op een hoeveelheid levensmiddelen ter
waarde van zes centen t • • • Zeg, Arthur, houd je van oesters ?"
,,Nou, of ik !" riep Arthur met geestdrift
,,Ik dacht het wel, toen ik je zoo begeerig door die spiegelruit
naar binnen zag kijken. Met mij gaat het krek zoo," vervolgde
Tom peinzend. ,,Ik houd dolveel van oesters en zoo ook al mijn
vrienden. Nu wil ik je eens trakteeren. Je gaat regelrecht naar
binnen en bestelt, waar je trek in hebt Hier is een dollar.
Heb je daar genoeg aan ?"
"Ik zou 'm gaarne aannemen," zeide Arthur, met 'n begeerigen blik op het geld, ,,maar ik mag niet, 't zou niet mooi staan."
,,Maar 't is wel mooi," antwoordde Tom. ,,J·e bent mij een
dollar waard en meer. 0 Arthur, je kunt het niet bes~ffen, hoe
het mij de keel uithangt groote menschen te hooren praten
van verkiezingen en effecten en aandeelen en hypotheken. Gedurende drie godganschelijke dagen heb ik niets anders gehoord.
0, 't is verschrikkelijkl Ik werd er zoo akelig van, dat ik haast
zou willen bidden, toch maar nooit groot te worden."
Na lang over- en weer praten stemde Arth.ur er in toe
vijftig cents aan te nemen. Juist zou hij bet oesterhuis binnengaan, toen .Tom den bundel couranten van onder zijn arm
wegtrok.
,, Wat ga je nu doen, Tom?',
,,Ik zal middelerwijl de zaak op denzelfden voet voortzetten;
terwijl jij eet, verkoop ik couranten."
En z. :nder tegenbedenking aftewachten, snelde Tom heen.
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,,Nu kun je lezen !" riep hij, terwijl hij zijn hoofd binnen de
restauratie aan zijn rechterhand stak, ,,al de avondbladen met
al het nieuws omtrent verkiezingen en effecten en aandeelen."
,, V erkiezingen?: W aar zijn er verkiezingen ?" riep een zwaarlijvig heer, die jt1.ist zijn glas had opgeheven.
,,Dat weet ik niet, sir. Er staat altijd nieuws over de verkiezingen in de courant."
De zwaarlijvige heer glimlachte mede, daar men zich ten
z\jnen koste vrooli,jk maakte, kocht een courant; en bewoog
verscheidene zijner tafelgenooten zijn voorbeeld te volgen.
Tom, vijftien centen rijker, begaf zich nu naar de andere
restauratie. Hier begon hij weder: ,,Nu kun je lezen l" doch bier
werd hem door den met juweelen en kettingen behangen kastelein
het zwijgen opgelegd en barsch de deur gewezen.
Geenszins ontmoedigd, vatte hij post bij den naasten hoek
der straat en beproefde zijn welsprekendheid op elken voorbijganger. Doch <lit ging hem te langzaam. Vijf minuten waren
er reeds verstreken, en hij had slechts een courant verkocht.
,,Het wilde in de tweede restauratie niet lukken," mompelde
hij. ,, Toch zal ik het nbg eens probeeren."
Hij tuurde dezen keer eerst voorzichtig naar binnen en toen
de kastelein hem de rug toegekeerd had, trad hij fluks in de
j
gelagkamer.
,,De laatste gelegenheid, heeren ! Hier tijn al de avondbladen
compleet en onverkort l"
De kastelein kwam met een vloek uit het buffet op Tom toegevlogen.
Tom bleef onbevreesd staan en keek den vertoornden man
openhartig in 't gelaat.
,, Welke courant verkiest u, sir? De Ster of de Post r
,,Scheer je weg, bedeljongen," riep de kastelein, <loch hield
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plotseling op, toen hij zag, dat Tom geen aanstalten maakte om
been te gaan.
,, U behoeft niet zoo te schelden t Jk ben geen bedeljongen.
Ik verkoop deze nieuwsbladen voor een kleinen jongen, die half
verhongerd is."
De restauratiehouder keek heimelijk de zaal rond en bespeurde
terstond, dat de sympathie zijner bezoekers tegen hem en v66r
Tom was.
,,Geef mt een Ster, jochie," zeide h\j, en nu kocht haast
iedereen in de zaal een courant. Toms moed was in bun smaak
gevallen, terwijl zijne verklaring hunne hart en getroff en had.
Binnen eenige oogenblikken was hij zijn geheelen voorraad kw~jt
en na verscheiden aanbiedingen om ,,iets te drinken" te hebben
afgeslagen, ging hij ijlings Arthur opzoeken. Hij vond zijn kleinen
vriend alleen aan een groote taf el zitten met een bord gebakken
oesters v66r hem.
,, Ook ik heb honger," merkte Tom aan, terwijl hij vrijmoedig
van Arthurs bord toetastte. ,, Toe, best el nog een dozijn, Arthur,
dan zal ik je helpen eten."
,, Waar zijn de couranten ?" vroeg Arthur.
,, Verkocht - allemaal verkocht. Ik had er niet de minste
moeite mede, alhoewel ik eerst dacht, <lat die dikke kastelein.
bier vlak naast, me wou vermoorden. Maar dat deed hij toch
niet; hij kocht een courant en vroeg mij ten leste zelfs vriendelijk,
of ik ook iets wenschte te gebruiken."
,,Je wilt me toch zeker niet wijs maken, dat je Clennam,
di en vent recbts, bewogen hebt een courant te koopen ?"
,,Maar hij deed bet toch heusch, en i~ verkocht zoowat 'n vijftien couranten in zijn salon."
,,Nu, 'k moet zeggen, dat iij de raarste snaak bent, dien ik
ooit heb ontmoet. Er is in heel de stad geen enkele courantenjongen, die den moed heeft daar binnen te gaan. Ze zijn allemaal
vreeselijk bang voor Cl0nnam, maar iij - iij durft I"
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,,0, ik was ook wel bang," zeide Tom, ,,maar toen ik hem
op mij zag afkomen, zette ik mij schrap, om te zien, wat bij
wel zou doen."
,,rfom, wat zou ik gaarne heel m'n Ieven bij je blijven !"
,,'k Ben blij, dat je veel van me houdt, Arthur. Toe, bestel
nog wat oesters."
"Dank je, ik heb m'n genoegen."
,,Ik ook. Wat dunkt je van room-ijs ?"
,,Laat nu mij eens trakteeren, Tom. Er is een mooie banketbakkerswinkel, juist om den boek."
In deze realistische eeuw moet men voorzichtig zijn niet de
geheele waarheid te \ ertellen, wil men niet van overdrijving
betichuldigd worden. Ik stap dus maar over de verbazingwekkende <laden van Tom en Arthur in het roomijskabinetje been.
TerwijJ Tom de rekening betaalde, keek bij toevalUg op de
. klok, die boven de toonbank hing; deze wees op vijf-en-twintig
minuten voor twaalven.
,,Hemelsche goedheid, Arthur, ik heb heelemaal niet meer
aan hem gedacht !"
,,Aan wien '?"
,,Aan m'n oom ! Ik Iiet hem in den schouwburg aan den
overkant."
,,De voorstelHng is een half-uur geleden geeindigd."
,, Dan, Arthur, zal ik je een geheim vertellen."
,, Wat dan ?" vroeg Arthur ademloos, want het ernstige gelaat
van zijn kameraad deed hem ontstellen.
,,Ik ben zoek geraakt."
.,,W eet je niet, waar je gelogeerd bent?
,,Neen; ik weet zelfs den naam van de straat niet. Oom
Meadow zal van nacht z66 boos zijn, als er geen tweede in heel
Cincinnati loopt. Wij hadden zooveel pret met elkaar, <lat ik
hem heelemaal vergat."
"'Je bent de wonderlijkste snoeshaan, di en ik ooit heb ontrnoet."
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,,Ik zie er volkstrekt niets wonderlijks in. Ik ben zoek geraakt
en nu moet jij maar zorg voor me dragen. Dat is alles 1"
Arthur lachte welluidend; wanneer men hem nu zag, zou
niemand in hem den neerslachtigen jongen van een uur geleden
herkend hebben.
,,'t Is zoo grappig, Tom, je te hooren zeggen, dat ik zorg
voor jou moet dragen."
,, Waar slaap je s'nachts ?" vervolgde Tom.
,,Scdert wij onze huishoudin.g opgebroken hebben, bezit ik
geen vaste woon- of slaapplaats."
,,Rola! wie brak bet huishouden op?"
,,Mijn zusje en ik. V oor zij ziek werd, hadden wij twee kleine
kamertjes in de Ark van Noe."
,,De Ark van Noe?!" riep Tom vroolijk uit.
,,Zoo noemen de jongens van bet St. Xaverius-college dat
huis. 't Is een groote huurkazerne, vlak over de laan van 't college, en het heeft inderdaad wel iets van een ark. Nu, de kleine
Kate en ik leefden daar gelukkig als leeuwerikken. Zij was de
beste van alle zusters en hield de k:amertjes zoo zindelijk en
net, dat ik 's avonds blijde p1acht thuis te komen, als ik: den
geheelen dag er op uit geweest was, om werk te zoeken ! Zij
kon koken en naaien als een volwassen persoon, alhoewel zij
pas negen jaar is."
,, Wie betaalde de huur voor jelui ?"
,,Och, in den beginne bezaten wij ruim twaalf dollars, die
papa zaliger ons had nagelaten. Doch na verloop van veertien
dagen hadden wij, zoo te zeggen, niets meer. Toen moest ik
couranten gaan verkoopen en allerlei vreemde karweitjes doen.
En hoezeer ik ook m'n best deed, kon ik niettemin maar amper
genoeg bij elkaar schrapen, om de huishuur te betalen. Na een
poos hadden wij menigmaal moeite, om iets te eten te vinden.
V oor mijzelf maalde ik er zoozeer niet om, maar die arme Kate
werd met den dag bleeker en magerder."
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,,Had je geen vrienden ?"
,,Neen, Tom, we waren vreemd in deze stad."
,,En toen werd Kate ziek, nietwaar ?"
,,Ja, Tom. Een menschlievende vrouw, die ook in de Ark van
Noe woonde, verzocht de Zusters van Liefde haar te verplegen,
en nu is ze weer gezond. Maar ik weet niet wat te doen. Ik
ben niet in staat voor mij zelven den kost te verdienen; en ik
kan het denkbeeld niet verdragen, Kate onder mijne oogen gebrek
te zien lijden."
Gedurende dit gesprek hadden zij onder een straatlantaarn
gestaan en Tom kon de spo.ren van tranen op het gelaat van
zijn kleinen vriend waarnemen.
,,Hoor eens, Arthur," zeide Tom, zijne ontroering onderdrukkend,
,, wij zullen var.. nacht, alvorens te gaan slapen, krijgsraad houden.
W eet ie hier in de buurt ook een goed logement ?"
,,Hier aan de overzijde, het Europa-hotel?"
Tom keek het gebouw met minachting aan. ,,Neen, wij moeten
iets hebben van den eersten rang. Wij zullen onzen intrek
nemen in het beste hotel7 dat je weet.>'
,,Het huis ,,Burnet" is ongeveer vier straten verder op."
,,Dat klinkt beter."
lk geloof, <lat Tom op dien gedenkwaardigen avond er in
slaagde meer menschen verbaasd te doen staan, dan in dat zelfde
tijdbestek elke andere jongen in Cincinnati had kunnen doen.
In bet register voor vreemdelingen van het huis Burnet
schreef hij met groote, flinke letter:
,, Thomas Playfair, reizend student" en acbter de handteekening
van Arthur voegde hij deftig: ,,koopman".
,, Wij wenschen een kamer eerste klas en morgenochtend om
zeven uur een ontb\jt," zeide Tom tot den portier, die door dit
ongewone voorval klaar wakker geworden was.
,, U gelieve voor de kamers vier. dollars vooruit te betalen,
mijnheer," zeide die grootwaardigheidsbekleeder.
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,,Ik heb niet gezegd kamers. Ons huisgezin is op 't oogenblik
niet bij ons. Hier hebt ge een dollar voor een kamer."
,, Twee dollars, als 't u belieft, sir," zeide de bediende, die
nu zoo klaar wakker was als ooit in zijn leven.
,,Hier hebt ge er nog een. Ge behoeft morgen ochtend niet
te zorgen voor scheerwater op onze kamer."
De portier lachte, en beval aan een jongeren bediende den
,,heeren" nummer acht op de tweede verdieping te wijzen.
Portiers van hotels zijn in zeker opzicht menschen van veel
ondervinding; vandaar dat, niettegenstaande bet late uur en
het feit, dat de gasten slechts jongens waren, die zonder bagage
kwamen, de uit zijn slaap gewekte beambte z66 ingenomen was
met de eerlijke gezichtjes v66r hem, dat hij zonder verder
onderzoek bun de voorrechten van het huis toestond.
Ik gevoel mij echter verplicht te zeggen, dat onze twee
1
vr enden zich een recht aanmatigden, hetwelk in den regel niet
aan reizigers wordt toegestaan.
Niet zoodra had de bediende hem in 't bezit gesteld van de
kamer of Tom nam een kussen van 't bed en sloeg een spelletje
,, vangkussen" voor. Zij plaatsten zich tegenover elkaar, elk in
een hoek, en nu wierpen ze elkander het kussen toe, eerst zacht
en vervolgens met steeds toenemende kracht, naarmate er meer
vuur in hun spel kwam. Tot aangename afwisseling nam Tom
ook het andere kussen, en weldra was het een echt bombardement; zij slingerden hun donzen werptuigen en ontweken die
behendig op een wijze, die het bloed naar hunne wangen dreef
en hunne oogen deed sohitteren van opgewondenheid. Een jongen,
die geen smaak gevoelt vocr bet gooien met kussens heeft
aanleg voor klikken, bedriegen en stelen; zoo'n jongen is niet
te vertrouwen.
Het gevecht werd met elk oogenblik onstuimiger, <lat wil
zeggen vroolijker. Ten langen laatste zat Tom, met 'n kussen
in de hand, Arthur achterna. Fluks werden er onderling slagen
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gewisseld, er werd veel beweging en lawaai gemaakt met die
kleine voetjes, men zwaaide van den eenen hoek van de kamer
naar den anderen, totdat eindelijk Tom met een welgemikten
stoot zijn tegenpartij spartelend op bed wierp.
Toen eerst merkten zij op, dat er iemand zachtjes aan de
deur klopte.
,, 0 jemine !" zeide Arthur, die bl eek werd, ,,nu zijn we er
gloeiend bij !"
Tom deed de deur open en zag een ouden heer met goedhartig
uiterlijk voor zich staan, die oogenschijnlijk nog meer verschrikt
was dan Arthur.
,, Goeden avond, sir. Wilt u niet binnenkomen ?"
,,Ik verzoek u mij te verontschuldigen, jongeheer; doch ik dacht,
dat er een moord of iets van dien aard in deze kamers bedreven
werd. Ik logeer hiernaast en werd eenige minuten geleden
wakker door een gestommel, alscf iemand zijn leven verdedigde."
,,Zoo erg was het niet, sir. Er heeft wel een worsteling plaats
gehad, <loch niet tegen een moordenaar. Mijn vriend gindB op
bed", voegde Tom er ondeugend bij, ,,is vreeselijk luidruchtig."
De oude beer begreep nu, hoe de vork aan de steel zat; de
tinteling in zijn oogen en de glimlach om zijn lippen verrieden,
dat ook hij een echte jongen was geweest in die heerlijke gouden
dagen van weleer.
,,Maar, jonge beer, zou ik u vriendelijk mogen verzoeken van
nacht geen lawaai meer te maken? Wij, oude menschen, kunnen
niet zonder behoorlijke nachtrust !"
,,Zeker, waarde heer; ik heb er niet aan gedacht, dat wij de
menschen wakker maakten. Ik zal mij nu doodbedaard houden
tot morgen, sir; op m'n woord van eer l W el te rusten !"
,,Goeden r1acht, jongeheer," antwoordde de gentleman met
een ~inzaam lachje, ,,en God zegene je!"
,,Hoe jammer," zeide Tom, nadat de deur gesloten was, ,,hoe
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jammer, dat hij groot geworden is. 't Moet een plezierige jongen
geweest zijn."
,,Dat geloof ik ook," verzekerde Arthur.
,, 't Is de oude geschiedenis, Arthur; zoodra de menschen groot
worden, gaan zij den verkeerden weg op. Zij verliezen den
smaak voor grappen. Als die oude heer nog een jongen ware
geweest, zou hij binnen zijn gekomen met 'n kussen onder zijn
arm, om mee te doen."
,,Zeker," stemde Arthur toe, ,,en als alle menschen, die in dit
hotel bun nachtverblijf hebben, jongens waren, zouden zij allegaar
met hunne kussens zijn binnengekomen."
,,Precies, en wij hadden 'n lol gehad van waar ben je me.
't Is werkelijk een onge1uk voor de menschen, lang te leven.
Naar mijn bescheiden meening is het beste wat een brave
jongen kan doen, dat hij maar dood ga, zoodra hij zestien,
.zeventien jaar is. Maar als hij een zondaar is, dan, natuurlijk,
is het beter voor hem te blijven leven en als. man boete te doen."
,,Hoe kom je aan die wijsheid, Tom?"
,,Dat weet ik niet, maar sedert de laatste dagen heb ik er
dikwijls aan gedacht. Zie je, als een jongen niet bepaald slecht
is, dan gevoelt hij zich reeds op aarde zeer gelukh.ig; daarna
sterft hij en gaat regelrecht naar den hemel, waar geen einde
komt aan alle genoegens en vermaken, en waar hij niets heeft
aan te hooren van al dat gezanik over verkiezingen, aandeelen
en effecten."
,,Som.mige jongens hebben echter ijselijk veel met wederwaardigheden te kampen, Tom."
,,Nu, des te eerder die gaan hem.elen, des te beter voor hen.
Hoe het ook zij, ik ben volstrekt niet bevreesd voor den dood.
Ik: zou evenwel gaarne vooraf mijn eerste H. Communie doen.
Ik heb twee kameraden gehad, Arthur, die plotseling door den
bliksem gedood werden; 'twas op den eersten Vrijdag der maand
en beiden verheugden zich er over, dien zelfden morgen te
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communie te zijn geweest. Die zijn goed-af I ..• Kom, laten wij
nu ons avondgebed yerrichten, en als wij dan te bed Iiggen, zal
ik je die beele gescbiedenis ee11s vertellen."
En alvorens deze twee knapen gingen slapen, had de vertrou welijke omgang van een enkel uur een vriendschap doen
geboren worden, welke bij ons, ouderen van dagen, jaren werk
heeft te ontstaan.

ZESTIENDE ·HOOFDSTUK

WAARIN TOM VERKWISTEND WORDT

Toen Arthur den volgenden dag wakker werd, staarde hij
niet weinig verwonderd naar Tom, die voor een spiegel met
blijkbaar zelfbehagen zich stond te beschouwen.
,,He, Tom!" riep hij uit, "ben je nu heusch 'n jongen of is het
allemaal maar een droom ?"
,,Hoor e:.ms," zei Tom met z~1n gewone bescheidenheid, ,,je
kunt er op aan, dat ik 'n jongen ben. Waar kijk ie zoo naar?"
,, Wat drommel, je hebt m ij n kleeren aan !"
,,Ja; staan ze mij niet prachtig?"
,,Jou staat alles goed, Tom. Maar, met je welnemen, wat moet
ik nu aantrekken ?"
,, W el, de mijne," klonk het kort en bondig, en Tom keerde
zich weer naar den spiegel en draaide zijn hals zoo ver h~i kon
naar achter, om~ doch te vergeefs, ook zijn rug te kunnen zien.
,,Neeni dat wil ik niet Tom, je bent reeds veel te goed voor
mij geweest. Ik neem niets meer van je aan."
,,Best; als je die kleeren niet wilt aantrekken, zul je nog
een poosje in bed moeten blijven. Over tien minuten verlaat
ik het hotel."
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,.,Ik wil ze niet aantrekken."
,,Je moet wel. Zeg, heb je mij gisteren avond niet beloofd te
zullen doen, wat ik zeide ?"
,,Ja, maar ie weet wel .... "
,,Het overige kan mij niet schelen. De eerste raad, dien ik
ie geef, is mijn plunie aan te trekken. 't Is nog een heel mooi
pak, maar ik heb nog een antler stel kleeren in m'n koffer, dat
ook nog goed is."
Tom, zooals gewoonlijk, kreeg zijn zin, en raakte schier in
verrukking over het voorkomen van zijn nieuwen vriend.
,,Duivekater, Arthur, wat zie je er nu kranig uit W eet je,
je bent ietwat tenger van gestalte · en je eigen kleeren lieten
dat al te duidelijk zien. Nu lijk je wel een heele sinieur."
lpderdaad het voorkomen van Arthur was aanmerkelijk verbeterd. Zelfs zijn gelaat scheen veranderd. Zijne oogen tintelden
vroolijk; de sporen van ellende en gebrek waren veel verzacht;
fatsoenlijkheid, beschaving en vatbaarheid voor edele indrukken
traden meer op den voorgrond.
Twee maanden op de straat ! Wie zou dat van dit inn emend
jongetje gedacht hebben? OngetwUfeld had de engelbewaarder
van Arthur dit geheim kunnen verklaren, en in die opheldering
zouden de vurige gebeden, de teedere sympathie en de verheffende invloed van de liefde zijner kleine zus zeker een groote
plaats ingenomen hebben.
Tom hoorde geen engel hem dit zeggen, maar toch kwam die
naar Arthur ke'. die onder dezen
gedachte bij hem op, toen
onderzoekenden blik verlegen bloosde.
,,Arthur", voegde hij er overluid bij, ,,ik verlang, dat je zuster
je in goeden staat ziet. Dat zal l:laar van meer voordeel zijn
dan aile pillen, poeders en zalven van de geheeJe wereld, als
je bij haar binnenkomt, zooals je daar staat. We gaan nu allereerst ontbijten, en dan breng je mij naar het station1 opdat ik
den weg naar het huis van m'n oom kan vinden, en dan ver-
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laten wij elkaar voor 'n j:>oos. Morgen, bij leven en welzijn,
breng je mij dan een bezoek."
,,Dat is een leuk plan. Tom; maar eerst moet je met me
mee, m'n zuster goeden-dag zeggen.''
,,Ik !" riep Tom ontsteld bij de gedachte, dat die mogelijkheid zich kon voordoen, ,,<lat zou de grap heelemaal bederven.
Er ~ou volstrekt geen aardigheid in zijn, als ze mij zag gedost
in jouw kleeren."
,,Ik vertel haar toch alles, ook al ga je niet mee. Nu is het
mijn beurt, om mijn zin te hebben. Je moet mee, boor je ?"
,,Maar ik heh nooit tegen meisjes gesproken. Ik weet zelfs
,
niet eens, hoe men dat doen moet."
,,Bah, dat 's niets. Je weet, dat 't nog maar een klein kind is."
,,Ik houd niet van kleine kinderen;' zei Tom, die nu welsprekend werd. ,,Kleine kinderen gelijken allemaal op elkaar;
en als je niet zegt, dat het kleintie precies op z'n papa gelijkt,
wordt zijn mama boos. Dan ook nog doen kleine kinderen niet
veel meer dan schreeuwen en etem> Zij hebben geen haar, geen
tanden en geen verstand. Het eenige goeds aan kleine kinderen
is, dat ze niet altijd klein blijven. Zij groeien langzamerhand
op, maar men moet ijselijk Jang wachten, eer ze wat grooter
worden."
,,Kate beeft echter een vol hoofd met haar, twee rijen tanden
en een voor haar leeftijd vlug verstand. - Hoor eens, Tom,
ik vind het echt belabberd, dat je niet meegaat."
Tom zuchtte.
,,Zij is pas negen, he?'' informeerde h\j.
,,Ja, 'n paar maanden er over.',
,, Welaan dan, Arthur, ik ga mee."
Arthur wreef zijne handen en vloeide over van blijdschap,
zoodat Tom zich reeds begon te verzoenen met wat hij als e~n
marb~ling beschouwde.
En werkelijk dreigde bet een marteling te worden reeds bij
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bet begin. Want toen bet tweetal, na ontbeten te hebben, een
uur daarna bet hospitaal binnentrad, en de lange gang doorliep,
kwam een klein meisje met golvend haar en schitterende oogen
hen te gemoet
,,0 Arthur!" riep ze en vloog regelrecht op Tom af, die
haar behendig ontweek en er zoo onnoozel uitzag, als hij met
mogelijkheid kon kijken, terwijl bet meisje plotseling hare vaart
stuitte en blozend achteruitsprong. Arthur daarentegen had
moeite het niet uit te proesten.
,,Ik .•. ik ... geloof ... d .. dat u d .. dien anderen j .. jongen
moet hebben," stotterde Tom verlegen.
En de ,,andere jongen" maakte met grooten tact een einde
aan dien pljnlijken toestand, door zijn zusje beet te pakken en
haar op echt broederlijke manier te groeten.
,,En nu, Kate," zeide hij schaJks, ,,laat mij je nu den jongen
voorstellen, dien je bijna om den haJs gevallen waart. Hij is
de beste ....•"
,,Heidaar," viel Tom hem in de rede. ,,Zoo moet je niet doen,
dat is een slecht begin. Ik ben Tom Playfair en u is Kate
Vane. Hoe gaat bet met u Kate?" En Tom gaf haar de hand, daar
zijn gewone bedaardheid nu teruggekeerd was.
,,0 mijnheer Playfair ...."
,, Tom," verbeterde bet jonge heerschap in de gelapte kleeding.
,, Tom," vervolgde zij, de verbetering aannemend, ,,heusch, ik
dacht, dat u broer Arthur waart."
,,0, dat is nu allemaal in orde," zei Tom. ,,Dr hen niet
gewend, voor een broeder te worden gehouden. W eet u, ik beb
nooit zusters gehad, en daarom was ik zoo . . . hm . • . verlegen."
En nu begon Arthur, hoe Tom ook tegenstribbelde, eindelijk
de avonturen van den vorigen nacht te beschrijven. Het was
een pijnlijke tijd voor Tom. Doch toen hij zat in de net-gemeubelde kroner, waar Kate hem had gebracbt, droeg bij bet met alle
ootmoedigheid, welke hij voor deze gelegenheid bijeen kon rapen.
To• Playfa.ir

tt
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Het kleine me1s1e, dat fegenover hem zat, geleek zeer veel
op Arthur; zij had een fraai en fatsoenlijk gelaat, dat echter
nu erg bleek en ingevallen was! De blos der gezondheid was
do()r de ziekte ten eenen male verdwenen en door een akelige
bleekheid vervangen; ziekte had de ronde, gevulde wangen doen
invallen, totdat bet gelaat, door groote, fraaie oogen opgeluisterd,
geleek op die ideale wezens, waarvan hoog-begaafde kunstenaars
wel droomen en die zij op het doek trachten te tooveren als
engelengedaanten, doch waarin z.ij nimmer slagen.
,, Tom," zeide Kate, toen Arthur met zijn verslag ten einde
was gekomen, ,, ik droomde dezen nacht, dat de H. Joseph mij
en mijn broer Arthur weldra zou helpen."
,,Zij draagt een Sint Josephs beeldje in haren zak," fluisterde
Arthur, ,,en roept hem dik:wijls aan."
,,Ik wilde wel, Kate, dat gij den heiligen Joseph verzocht, mij
uit de verlegenheid te redden. Ik ben zoek geraakt en ik geloof,
dat m'n oom mij een fermen, warmen rug zal geven. Hij wordt
zoo gauw kwaad I"
,,Mijn droom is uitgekomen, net zooals bet in 'n sprookje
gaal Houd u van sprookjes? Ik wel. En Arthur ziet er nu zoo
fatsoenlijk uit ... Ik heb goed nieuws gekregen, broer f"
"Wat dan ?" vroeg Arthur.
,,Raad eens I"
,,Een betrekking voor mij."
,,Raad nog eens. Het is een brief I"
,,Van wien?"
,, Van een dame uit Danesville."
,,Danesville? Dat is waar oom Archer vroeger gewoond heeft."
,,Je wordt al warmer, 1) Arthur. Wat denk je, dat er in staat ?"
,, Toe, zeg het mij maar."
1) Dit gezegde zinspeelt op een bekend kinderspel, om een verborgen voorwerp te zoeken. Ver er van af heet men koud, hoe dichter men bij de plaats
komt, waar het voorwerp ligt, des te warmer beet men.
Vert.
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Terwijl broer en zuster zoo met elkaar keuvelden, haalde
Tom een reiswijzer voor de spoorwegen uit zijn zak en begon
daarin iets te zoeken.
,,Er staat in, dat oom Archer zoo'n goede man is ennog eenheelen
hoop meer. Daar, lees zelf maar, Arthur." En Kate gaf hem den brief.
,,Maar," riep Arthur uit, toen hij. bet opschrift had gelezen,
,,deze brief is gericht aan Zuster Alexia."
,,Dat dacht je niet, he? Ja, zij hooft geschreven, zonder er
mij iets van te zeggen, en, en - maar waarom lees ie 'm niet?
,,Luister, Tom ; je kent toch onze heelc geschiedenis."

Waarde Zuster Alexia.
,,Er woont inderdaad een zekere heer Archer in
Danesville - een <:Mister F. W. Archer."
,,Hoor nu eens aan ! Hij is dus niet in Californie," riep Kate
uit, terwijl hare oogen schenen te dansen van pret.
,,Hij verkeert in gefortuneerde omstandigheden, en
is even rechtschapen als rijk. Iedereen draagt hem
achting toe. Hij is even boven den middelbaren
leeftijd, bezit een uitmuntende echtgenoote, doch
heeft zijn twee lieve kinderen verloren - een
jongetje van drie en een ander van vijf - twee
jaren geleden op een unstapje naar Californie.
Zijne vrouw is zeer lief en hartelijk. Toen zij naar
Californie vertrokken, waren zij voornemens daar
te blijven; doch bet verlies van hunne twee kinderen deed hen naar Danesville terugkeeren. Zij
wonen thans in de Lombardstraat No. 240.
Het zal mij aangenaam zijn, indien dit nieuws u,
waarde Zuster, of een uwer beschermelingen van
nut kan zijn.
Uwe Zuster in Christus,
CLARA.
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,,Drommels, Kate, dat is warempel goed nieuws !" riep Arthur
uit ,, 't Is baast te goed, om waar te zijn. Danesville ligt in
dezen Staat, en - en ..."
,,Heeft mama niet gezegd, dat baar broeder de beste man
van de wereld was?" viel Kate hem in de rede. ,,En nu gaan
we hem weldra een bezoek brengen, he?"
,,Kate, ik zal je een geheim vertellen. Toen papa stierf, droeg
hij mij op, jou naar oom te brengen in Los Angelos. Doch toen
de begrafenis was afgeloopen, hadden wij geen geld genoeg, en
ik vond bet ijselijk hard van je te scheiden. Nu is het heel goed,
dat wij niet gegaan zijn. lk beb je nooit iets van pa's bevel
.

gezegd.~'

,,Hoerat" zei Tom. ,,Hier beb ik hett Danesville ligt aan de
lijn tusschen bier en St Mary - honderdtwintig mijlen van
Cincinnati af."
,,Hoeveel dagen gaan er mee heen, eer wij daar zijn ?" vroeg
Kate nieuwsgierig.
,,Dagen? Ge moet niet denken, dat de reis per tramway gaat !
Het zal niet !anger duren dan 'n uur of zes en er vertrekt een
trein daarheen om half twaalf 's voormiddags."
,,0 Arthur!" En Kate klapte in de handen en blikte vol verwachting haren broeder aan.
,,De naaste vraag," vervolgde Tom, ,,is, hoeveel geld bezit gij
beiden."
,,Ik beb vijftien cents en een kwartje (kwart-dollar) met een
gat er in," antwoordde Kate.
,,En ik," zeide haar broeder, ,,heb vijf-en-tachtig cents."
,.Nu," merkte Tom op) ,,ik hen, gelukkig, op 't oogenblik
nogal goed bij kas en ik zou heusch niet weten, wat te doen
met m'n geld. Kate, ga nu terstond uw kleeren, poppen en
snorrepijperijen inpakken en als ge u niet wat rept, komt ge
te laat voor den trein."
• Tom," zei Arthur, .,,hoe zul je den weg naar je oom vinden ?"
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,0, daaromtrent maak ik mij volstrekt niet ongerust. Als ik
maar eenmaal ben aan het station, waar ik aankwam, kan ik
gemakkelijk de tram. vinden, die oom genomen heeft, en ik
herinner mij nog zeer goed, waar hij is afg·estapl"
,.Maar, Tom, waarheen moet ik mijn brief adresseeren~ als ik
Je schrijf, hoe all es afgeloopen is?"
,,Stuur 'm naar 't hotel Burnet, waar wij van nacht geslapen
hebben; later zal ik je wel mijn adres opgeven."
W eldra waren de toebereidselen voor bet vertrek afgeloopen.
Tom nam bet valies van Kate in beslag - bet was zeer licbt was getuige van een aandoenlijk afscbeidstooneel tusscben de
nonnen en bet kleine meisje; en alvorens broeder en zuster
recht begrepen, we1k een verandering er in bunne vooruitzichten
waren gekomen, had hij gezorgd voor plaatskaartjes in den
restauratie-waggon en den zwarten conducteur bijzondere zorg
voor de jeugdige reizigers op 't hart gedrukt, hetgeen <lien
beambte niet weinig deed verbaasd staan.
Kate en Arthur scbreiden luide, toen zij bun be.;chermer
vaarwel zegden, en onze edelmoedige vriend kreeg zelf een floers
voor de oogen, toen bij op bet perron hen ,, met de hand toewuifde.
Tom en Arthur zagen elkaar in ettelijke jaren niet terug.
Doch bun vriendschap tartte scbeidingen. Twee dagen later
ontving Tom een brief van Arthur met vijf-en-twintig dollars,
benevens een geestdriftvolle beschrijving van de hartelijke
ontvangst bij bun oom genoten. Bij dien brief was een briefje
van den beer Archer zelve gevoegd, behelzende zulke warme
nitdrukkingen van dankbaarbeid, dat Tom bij elken regel bloosde.
De aldus begonnen briefwisseling werd jaren achtereen voortgezet, totdat Tom en Arthur elkander ontmoetten - docb <lat
beboort tot een andere geschiedenis.
Onze held verliet het station licht van beurs en licht van
hart. Van de vijf-en-twintig dollars, hem door zijn papa gegeven,
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had 11ij er nog slecbts een overgehouden. Hij haalde <lien nit
zijn zak en bekeek hem eens.
,,Kijk, ik heb voor vijftig dollars pret gehad! .... Nu ga ik
eerst middagmalen en daarna zullen wij oom Meadow opzoeken;
bet overige van mijn vacantie bier zal ik, naal.' ik gis, ,,arm maar
eerlijk" moeten zijn."
Met een zucht trad Tom een oesterhuis binnen; en toen hij
er nit kwam, had hij juist vijf cents over voor de tram.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK

W AARIN DE VERLOREN ZOON TERUGKEERT

't Is ongeveer vier uur in den namiddag. Mijnheer Meadow
loopt met groote stappen van zijn reeks vertrekken de voorkamer
·op en neer, die uitzicht geeft op twee straten. Van tijd tot tijd
slaat hij met de gebalde vuist op een tafel, welke hem niets
misdaan heeft, <loch die in de lijn van zijn weg staat, maar
telkens als hij voor of achter bij een raam gekomen is kijkt
hij woest verlangend de straat op. Mister Meadow mompelt nu
en dan tusschen zijn opeengesloten tanden woorden, die meestal
zondig zijn en een strenge beoordeeling van zijn zoekgeraakten
neef bevatten. Kortom, de beer Meadow is razend van kwaadheid.
"Als ik dien kleinen ondeugenden rakker ooit in handen krijg,
zal ik hem ranselen, dat er geen vierkante duim ongedeerd aan
heel z'n lichaam is." Deze opmerking, met ietwat krasser bijvoegelijke naamwoorden, dan hier gebezigd zijn, vloeide van zijn
lippen, toen de laatste slag van vier uur van een naburige
torenklok door de Iucht galmde, en mister Meadow maakte
weder zijn tijdeJijke rustpoos voor 't raam en keek naar buiten.
Dezen keer bleef zijn mond half-geopend staan, de oogen
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puilden hem uit 't hoofd, voor zoover de inrichting van zijn
lichaamsgestel zulks gedoogde, en hij ,,staarde" heusch.
Door een kracbtige inspanning berstelde hij zich, gebruikte een
uitdrukking, welke wij niet zullen herhalen, holde vervolgens
de trap af, trok de voordeur met nijdige, onnoodige drift
open, en Kon dat Tom zijn? De gedaante, die op bet buis toekwam
en de stoep opging, geleek meer op een jongen bedelaar en
nog wel een meest haveloozen bedelaar. Arthur Vane, in zijn
eigen kleedij, zag er uit als een deftig heerscbap, vergeleken met
bet buidige voorkomen van Tom. De hoed van Arthur op <liens
boofd bezat ten minste nog vorm - bet ding, dat thans Toms
schedel dekte, was gedeukt en verfomfaaid en vormeloos, alsof
bet als voetbal dienst gedaan had. De kleederen aan Arthurs
lichaam, alhoewel versteld en gelapt, waren niettemin net en
zindelijk; de vodden, die Tom aan had, waren bedekt met
modder, terwijl de eene lap op de knie gescheurd was, en een
breede gaping onder den oksel deed zien, van welke soort stof
bet hemd van Tom geweest was. Maar het deerniswaardige
van zijn voorkomen bepaalde zicb niet tot zijn kleeren. Zijn
gezicht was opgezwollen, bont en blauw; zijn bovenllp had
zich uitgezet tot een lachwekkende dikte. Mister Meadow had zijn
waarden neef in ·menigen beklagenswaardigen toestand gezien,
maar dit voorkomen span de over alle vorige gelegenheden de kroon.
,.Rakker I Leelijke, gemeene bedelaar," raasde oom, met nog
een zeer krachtig bijvoegelijk naamwoord, .,,kom terstond binnen
en ik zal je ranselen tot de lappen er bij neerhangen !"
Tom bleef halverwege op de trap van het hordes staan en
'trachtte te glimlachen. 't Was een akelige poging. W ellicht was
hij gewillig genoeg, om te glimlachen1 maar zijn bovenlip, het
belangrijkste gedeelte van zijn lachapparaat, weigerde haar
plicht te doen; in plaats dus van te glimlachen, slaagde hij er
alleen in zijn gelaat nog meer te ontsieren.
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,, W el bedankt, oom," gaf hij ten antwoord, ,,maar, mij dunkt,
ik moest niet binnenkomen; ik hen al genoeg door-elkaargerameiJ.ast."
,,Heb je gevochten, jou leelijke, gemeene straatbengel ?" vervolgde de verbolgen oom.
,,Ja, oom", antwoordde de ,,leelijke, gemeene straatbenge1"
en daalde een paar treden af als voorbereiding tot de vlucht,
indien de nood aan den man kwam, ,,doch, op m'n woord van
eer, ik kon bet niet helpen."
,, Wien heb je afgerost?"
Mister Meadow was iemand, die van alle mogelijke Iichaamsoefeningen hield, waaronder ook bet worstelen (vechten) behoort
Zijn zwakheid op dat punt verried zich in de gestelde vraag,
en Tom was vlug genoeg, er zijn voordeel mee te doen.
,,Hoor eens, oom, als u mij belooft, mij niet aan te raken,
dan zal ik u alles vertellen."
.,,Jou schavuit, wat deedt je met je eigen kleeren ?"
,,Beloof me, mij niet te zullen slaan, dan zal ik bet u zeggen."
,,Heeft meu je bestolen ?"
,,A1s u mij de verzekering geeft, mij geen pak ransel toe te
dienen, oom, dan zult u alles vernemen. Het is een heele ge.,chiedenis/'
Mister Meadow deed een stap naar beneden, Tom, niet lui,
was in een ommezien aan den voet van bet hordes.
,, Blijf, waar u is, oom, of ik pak m'n biezen f"
,, Waar ben je van nacht geweest?" ging mister Meadow voort,
reeds minder boos, want bet grappige van den toestand deed
ook op hem zijn invloed gelden .
• Beloof me eerst, mij niet te zullen slaan," antwoordde Tom
etandvastig.
,,Dat zullen we later zien, als ik eerst je verslag gehoord heh."
,, Op uw woord van eer, oom ?"
,,Ja, op m'n woord van eer."
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,, U zult mij niet kastijden, alvorens mijn verhaal te hebben
aangehoord ?"
,,Dat beloof ik je."
,,Met de hand op 't hart, oom ?"
,,Loop naar ... Nu ja, dan !"
"In orde dusl" En Tom liep met z'n gewone levendigheid
bet bordes op.
,,Maar oom, ik moet mij eerst wasschen, ik ben z66 smerig,
<lat ik overal aan vastkleef."
Mister Meadow verwaardigde zich een kom water voor den
jongeheer te halen. Tom trok zijn buis uit, sloeg de manchetten van zijn overhemd op, en waschte zich gedurende een
kwartier ter dege, zonder een woord te spreken.
,, W el," begon zijn oom, die ongeduldig werd, ,, wie heeft het
gevecht gewonnen ':'"
,,0, ik moet eerst een ander pak aantrekken; deze kleeren
zitten vol Cincinnati-modder. Waar er maar een plas was, kon
ik er zeker van zijn, doorheen gejaagd te worden. U moet
weten, oom, dat men mij achterna zat."
,, Wie zat je achterna '?"
,, Twee honden en - maar eerst ga ik andere kleeren aantrekken."
Mister Meadow moest zich vergenoegen met gedurende de
volgende vijf minuten tusschen zijn tanden eenige uitdrukkingen
te brommen, welke, zooals zijn begrip van wellevendheid hem
zeide, hij niet wenschte, door Tom te worden gehoord.
Eindelijk scheen Tom gereed voor zijn verslag. Uitgezonderd
zijn gezicht geleek hij nu weer op den vroolijken, levenslustigen
knaap van gisteren en eergisteren.
,,Allo, laat nu hooren, wat je te zeggen hebt."
Tom nam een spons uit zijn valies, doopte die in koud, friscb
water en hield haar tegen zijn lip.

171
,,He t" zuchtte hij aanmerkelijk verlicbt, ,,dat doet me goed 1"
,.Heb ie mij gehoord, jongeheer ?"
"0, vraag wel excuus. U wou m'n geschiedenis hooren ?"
,.Dat heb ik immers al gezegd !"
,,En u herinnert zich uw belofte ?"
,,Ja, kleine rekel."
,, U behoeft mij niet te schelden. W el oom, ik vertel u mijn
geschiedenis nog niet; dan kunt u mij ten minste niet slaan."
En hij bracht weder de spons aan zijn bovenlip, waarbij hij
afschuwelijk lachte.
Mister Meadow sprong van zijn stoel op; Tom vloog naar
de deur.
,, Wil u u w belofte gestand doen ?" vroeg hij met zijn hand
op den knop.
,,Ja, kom terug; ik zal je niet aanraken. Begin nu met je
geschiedenis; ik beloof je, in geen geval te slaan."
,,'Ab! dat is een taal. U weet wel. oom, pa wil niet, dat u
mij slaat; daarom achtte ik het zaak u de loef af te steken.
Nu dan, gister avond" . . . . en Tom verhaalde zijn Iotgevallen
tot aan het oogenblik, waarop hij bet oesterhuis verliet met
slechts vi.if cents in z'n zak, om de vracht van de tram te
betalen.
,,En toen, oom," vervolgde hij, ,,prakkezeerde ik er over, op
welke wijze ik u het meest genoegen konde doen."
,,Zeer vleiend," bromde de hoorder.
,, Vindt u niet? Jk begreep wel, dat u 't niet gaarne hadt, wanneer
ik zonder 'n cent in m'n zak thui~kwam; en daar ik bang was, dat
u mij een hoop namen naar bet hoofd zou werpen en uit uw
humeur zoudt geraken - en dat deedt u, oom. U heeft ijselijk
gevloekt, en u zeide ...."
,,Ga voort met je verhaal," gromde de hartelijke jonge man .
., Vertel me van bet gevecht"
ik begaf
11 Daar kom ik zoo aanstonds aan, sir. Nu dan -
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mij op weg om te voet naar huis te wandelen langs de straat,
die de tramwagens gisteren genomen hebben. Ziet u, oom, ik
had mij voorgenomen, dien nikkel (vijf-centstuk: in nikkel) te
besparen."
,,Je hebt wonderlijke begrippen betreffende spaarzaamheid,"
bromde mister Meadow terloops.
,, Goed. Ik wandelde dus ongeveer twee wijken voort en kwam
toen voorbij een steeg. Het was een vreeselijk smerig gat, oom.
Toen ik daar voorbijkwam stonden er drie jongens te leunen
tegen bet hoekhuis, en v66r ik wist, wat er gebeurde, hadden
ze mij te pakken en sleurden mij bet steegje in. Ik heb nimmer
ruwer, gemeener uitziende jongens ontmoet, sedert ik niet meer
achter de brandspuiten meeloop."
,,En heh je ze alle drie 'r lui vet gegeven ?n
,,Ho, ho! Het is een wonder, dat ze mij niet eerst alle ribben
braken. De middelste jongen scheen de belhamel te zijn. Hij
was de kleinste, zoowat van mijn grootte. Hij had twee tanden,
die z66 ver uit z'n mond stonden, dat men ze tegen wil en
dank moest zien. Dat waren zijn tanden ..."
,,Boventanden zegt men, taalbederv.er,,, verbeterde mister
Meadom.
,.Ja juist, 't is ook zoo. Het waren breede, lange tanden,
'n soort slagtanden ; veel langer dan die van u. Ik geloof
werkelijk ..."
,, Ga voort, wil j e ?"
,, W aarom laat u mij niet uitspreken? Wij hebben op 't oogenblik toch geen les in de taalkundel. .. Nu dan, de jongen met
de slagtanden zeide: ,, Toe, geef m'een slaatje. 1)"
,,En gaf je hem toen een watjekouw? 2)"
Tom keek zijn oom verwijtend aan.
1)- Een pruim tabak.
2) MuilpeE:'r.
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.Dacht u, dat ik gek was? Ik antwoordde, dat ik geen
Fransch verstond, waarop de andere twee begonnen te giegelen.
Toen keek hij me z66 aan, dat ik vijf tanden kon tellen en
zeide op 'n ijselijk ruwe manier - krek zooals u een poosje
geleden tegen mij sprak, toen -"
,, Wat zei hij ?" borst de opgewonden toehoorder uit.
,,Hij zeide: 'n Slaatje tabak." En hij voegde er een paar
woorden bij, welke veel geleken op die u ...
,,Ga voort, wat deedt jij toen ?"
"Ik zeide: ,,Duitsch versta ik evenmin" en alvorons ik er op
verdacht was, gaf hij mij 'n gevoelige pats op m'n lip en haalde
uit voor 'n tweeden slag. Ik ontdook <lien echter en werd z66
kwaad, dat ik als een dolleman met al m'n macht op hem
lostrommelde en hij spartelend op den grond viel. Ik sloeg hem
op z'n mond, oom, en toen hij hoestend en proestend overeind
kwam, kon ik nog maar een slagtand tellen."
,,En wat deedt je toen ?"
,,Ik kon niets meer doen, oom. De andere twee kwamen er
op af, hielden mij vast, en terwijl de derde jongen, die nog
maar een tand had, al hijgend in 't rand sprong en vloekte,
zoodra hij weer op adem kwam, doorzochten zij mijne zakken
en kregen den zijden zakdoek te pakken, welken ik van tante
Meadow op m'n verjaardag gekregen heb, een kleinen magneet,
een zakmes, een kluwen touw, een kapotte mondharmonica, en
mijn laatsten nikkel."
,,En boodt je geen tegenstand ?"
,,Ik kronkelde en wrong mij naar alle kanten, en toen ze
mijn zakken geledigd had.den, rende ik, zoo hard ik kon, bet
steegie uit en den hoek om. En toen kreeg ik ijselijk het land,
dat mijn nikkel weg was. Het was werkelijk hard, zonder
'n cent op zak thuis te komen, ·ik maakte derhalve terstond
rechtsomkeert en trad een drogistwinkel binnen aan de
overzijde der straat. Ik sloop er in, terwijl de jongens een
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anderen kant uitkeken. De drogistwinkel bezat een groot raam,
waardoor men een groot gedeelte van de steeg kon overzien.
Ik zeide den drogist, <lat ik mij onpasselijk gevoelde en verzocht
hem een poosje daar te mogen blijven zitten. Hij lachte, terwijl
hij mij aankeek, en zeide: ,, Ga je gang." Ik trok een stoel bij
bet raam en sloeg de jongens minstens een kw artier onafgebroken
gade. Zij hadden het eerst vreeselijk druk over den zakdoek;
de jongen met den eenen tand kreeg hem niet. Toen was er
een herrie van belang over het zakmes, en de jongen met den
eenen tand had het haast in z'n fikken, maar op slot van
rekening ging de derde er mee strijken. Hij werd afgescheept
met het kluwen touw en de mondharmonica en daarna begon
men te plukharen om den nikkel. Zij zouden - dit begreep ik
uit hunne gebaren - er om rad en ,,kruis of munt" en schreeuwden
door elkaar, totdat de jongen met den tand de gelukkige eigenaar
werd. U hadt hem eens moeten zien t Hij maakte een kuitflikker en sloeg zijn hielen tegen elkaar, drie keer achtereen
en _vloog op 'n draf de steeg uit, zoo fier en trots~ alsof h\j een
millioenair ware."
,,En wat deedt jij toen ?"
,,Ik volgde hem stillekens, en toen hij ongeveer een wijk van
de steeg verwijderd was en in een dicht bevolkte straat, trad
ik op hem toe en tikte hem op den schouder. Hij sprong omhoog
van schrik, toen hij mij zag, maar dezen keer sloeg hij zijn
hielen n i et tegen elkaar."
"Hoor eens," zeide ik, ,,geef mij m'n nikkel terug, of ik roep
een politie-agent aan." Hij keek mij aan, alsof hij mij wilde
opeten, en zeide: ,,Hou me niet voor den mal of ik geef je 'n
opwaaier," waarop ik ten antwoord gaf: ,,Als je 't hart hebt,
sla ik je den anderen tand ook uit den mond en roep dan een
agent. Allo, geef op of ik roep !" Hij keek rond, en, warempel,
er kwam juist een politie-agent den hoek om. Hij werd bleek
en gaf mij m 'n nikkel terug."
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,,Dat was niet kwaad overlegd," verklaarde mister Meadow,
die zijn voornemen vergat om ernstig te blijven en tegenover
den bengel niets toe te geven. ,,En toen ging je natuurlijk den
weg naar huis opzoeken, he?"
,, 0, nee, oom t Ik bego11 te prakkezeeren, hoe onaangenaam
tante Jane het zou vinden, als zij vernam, wat er van haar mooi
Kerstgeschenk geworden was en <lat het u leed zou doen te
hooren, dat ik het oude mes niet meer bezat, hetwelk u me
gaaft, toen u een nieuw kocht.
,,Begin nu maar niet sentimenteel te worden," bromde mister
Meadow afkeurend.
Tom keek hem verbluft aan.
,,Ik besloot derhalve terug te keeren en te zien of ik niet
weder in 't bezit kon geraken van het oude mes en den mooien
zijden zakdoek. Toen ik weer in de steeg kwam, scheen alles
juist zoo geschikt, als ik 't hebben wilde. De twee jongens zaten,
zoowat 'n el of zes, zeven van den hoek af, op een plank met het
mes daarin te prikken, en degene, die het verst van mij was,
had m'n zakdoek om zijn nek geslagen. Ze waren grooter dan
ik; maar toch zag ik de kans schoon. Ik bleef niet staan kijken,
maar liep stilletjes naar hen toe; terwijl beiden in hun spel
verdiept waren, pakte ik m'n zakdoek en liep op een draf de steeg
uit zonder stil te staan, om iets te zeggen."
,,Goed zoo!" riep mister Meadow uit, die zijn geestdrift niet
langer kon bedwingen. ,, Ga voort !"
,,Zij schreeuwden uit alle macht en alv0rens ik de steeg half
uit was, kwamen uit alle achterpoortjes menschen gestroomd,
twee honden vlogen op m'n beenen aan, en een dikke bok kwam
op m'n weg staan en zou mij zeker den hals hebben doen breken,
indien ik er niet overheen gesprongen ware. De honden blaften
en trachtten mij te bijten en de jongens bleven gillen, en de
menschen liepen in steeds grooter getale te hoop, en juist toen
ik den hoek van het steegje had bereikt, stoof mij een hagelbui
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van steenen en andere dingen ach terp.a, en er k:wam een kei
tegen m'n h6en en ik trapte in een grooten plas, zoodat bet smerige
water mij om de ooren spatte, en ik stoof tegen een jongen met
rood haar aan, waardoor deze hals over kop in den modder te
land kwam."
Hier hield Tom even op om adem te scheppen.
,,Hoe ik nog levend uit die steeg hen gekomen, zou ik heusch
niet kunnen zeggen. Het laatste, wat ik deed was, een jongen
bulhond 'n por in z'n ribben te geven; hij huilde of ie gek was,
en meteen was ik halfweg op de straat Toen keek ik eens
achter me, doch ik werd niet meer achtervolgd. Ik reinigde mij
een weinig van het slik en vuil, en begaf mij op weg om u te
zoeken. En nu hen ik bier, oom, doodmoe en met 'n honger
als een paard."
En Tom keek Meadow met een aandoenlijken blik aan.
,,Geef mij dien nikke~ jongmenscb!"
Voor de eerste maal sinds z.ijn terugkomst raakte de verloren
zoon verlegen.
,,Dien - dien heb ik niet - moor, ooml"
,,Dus je hebt 'm uitgegeven ?"
,,Neen, oom, ik- hm- ik heh - hm- heh 'm weggegevenr'
Tom was zeer zenuwachtig en drukte zicb onheholpen uit.
,,Aan wien heb je 'm weggegeven?"
Geen antwoord.
,,Heb je mij niet geboord? Wien gaf je dat vijf-cent-stuk?"
,,Aan een armen jongen, dien ik ontmoette. Komaan, oom, geef
me nu, asjeblieft, wat te eten."
Tom vertelde niet alles; uit bescheidenbeid verzweeg hij iets.
Toen de ,,jongen met den tand" den nikkel aan diens recht, matigen eigenaar had teruggegeven, merkte Tom op, dat bet
ruwe gelaat van den armen schooier lang werd van teleurstelling. Gelijk een bliksemflits kwamen de woorden op de
eerste bladzijde van zijn dagboek opgeteekend:
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,,Met azijn vangt men nooit vliegen," hem weder voor den
geest. Hij liep op 'n draf naar den jongen toe, die met hoogopgtrtrokken schouders en hangend hoofd, voortsjokte en tikte
hem zachtjes op den schouder.
"Hou je handen thuis,'' snauwde de jongen hem toe, ,, wij zijn
/
immers kiet?"
"Neen, dat zUn we niet," zeide Tom. ,,Hoor eens, ouwe jongen,
jij hebt meer behoefte aan dien niklrn4 dan ik," en dit zeggende
duwde bij bet muntstuk den knaap in de hand. ,,'t Is alles, wat
ik op 't oogenblik bezit, en ik wenschte dat bet meer ware;
ook spijt het me van je tandl"
Toen Tom zich verwijderde, bleef de arme stakkerd hem met
open mond en groote oogen e~n poos nastaren, terwijl de kleine,
bekrompen hersens prakkezeerden over de christelijke woorden,
die hij heden voor de eerste maal in zijn leven gehoord had
Tom vervolgde zijn weg luchthartig en gelukkig.
,,Het zal hem in geen geval schaden," sprak Tom tot zich
zelven, ,,en wellicht doet het hem eenig goed.''"
Eensklaps tilde hem iemand op den schouder.
,,Zeg," sprak de tandelooze bijna buiten adem, want het had
hem moeite gekost Tom in het gedrang te vinden, ,,zeg, jochie,
ik zal 't nooit weer doen, hoor, nooitl Vat je?"
Hier hadde Tom partij kunnen trekken van de gelegenheid,
om een treffende stichtelijke vermaning te geven. Maar Tom
was geen onmogelijke brave Hendrik, zooals men ze in de
boeken vindt. Hij glimlachtte even, gaf zijn rouwmoedigen aanvaller een hartelijken handdruk, maar sprak geen woord.
Zooals gezegd, verzweeg hij dit gedeelte van de geschiedenis
voor mister Meadow. Doch deze vermoedde iets van <lien aard
en dat vermoeden behaagde hem zoozeer, dat hij maar een
kwartier Tom beknorde en er toen een pleister oplegde, m.a.w.
hem een vijftig-centstuk gaf met een flink middagmaal.
Tom Playfalr

12

ACHTTIENDE HOOFDSTUK

WAARIN TOM ZIJN TANTE VERBAAST EN DOET
VERSCHRIKKEN

Het is tien unr 's avonds. Tom was juist nit z\tn knielende
bonding opgestaan en scheen bet moeilijk te vinden zich van
zijn matrozenkieltje te ontdoen. Hij gluurt oplettend naar mister
Meadow door een soort van traliewerk - gevlochten veterband
in het borststuk van zijn kiel - dat zijn kleine hoofd verbergt.
In die dramatische houding blijft hij staan, totdat mister Meadow
in bed stapt. Alsdan brengt Tom met een ruk zijn kiel weder
in di ens normal en toestand op zijne schouders, en zegt:
,,Oom u heeft iets vergeten!"
,,Wat dan?"
,, W el, n is. in bed gestapt zonder eerst behoorlijk te bidden.
U placht dat niet te doen, toen wij nog te St. Louis waren.
Stap er nit en werp n eerst op de knieen."
,,Bemoei jij je met je eigen zaken, jong mensch."
In plaats van te antwoorden ging Tom op een stoel zitten en
begon zachtjes te flniten.
,,Schei nit met dat levenmaken en ga naar bed."
Tom staakte zijn fluiten, stond op, begaf zich naar de sofa,
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strekte zich er op uit, wierp een overjas over zich been en lag
nu achterover, met zijn oogen onafgebroken gevestigd op het
verbouwereerd gezicht van mister Meadow.
Er verstreek een geruime tijd, waarin oom, op zijn elleboog
leunende, en neef elkaar ged~rig aankeken.
,, Waar kijk je zoo naar?" bromde mistm· Meadow, terwijl hij
zijn hoofd oplichtte en halfovereind kwam.
,,Ik heb schik in uw nachtmuts, oom. U ziet er zoo koddig
mee uit."
,,Korn van die sofa af en in bed."
,.Niet in dat bed."
,, W aarom niet ?"
,, U heeft uw avondgebed niet verricht. Veronderstel dat de
duivel van nacht kwam; dan kon hij de personen wel eens verwanen, en mij voor u nemen. Dat zou me een mooie verwisseling
geven!"
Tom meende het niet ernstig, maar hij sprak niettemin met
lijkbiddersdeftigheid.
,,Als je niet onmiddellijk in bed komt, jongeheer, zal ik het je
vader zeggen !"
Tom zuchtte. Mister Meadow had bet beste middel gevonden,
om hem tot gehoorzaamheid te dwingen. Hij stond van de sofa
op, kleedde zich langzaam uit, ging naar zijn valies en haalde
er een flesch wijwater uit, welker inhoud hij over het bed
sprenkelde en, als bij toeval, ook in bet verwonderde gelaat
van oom.
Vervolgens legde hij zich met een tweeden zucbt ter ruste.
Hij was voornemens nog een derden zucht te slaken, als hij op
't punt stond in te slapen, doch alvorens hij dat vrome voornemen ten uitvoer konde brengen, lag hij vast in Morpheus armen.
Tom was bij deze gelegenheid buitengewoon gedwee. Maar de
bedreiging van mister Meadow was geen ijdel verloon. Hij
had dienzelfden dag een telegram ontvangen, waarin de beer
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Playfair hem verwittigde, dat hij hem den volgenden dag met
zijn schoonzuster kon verwachten. De eenige persoon in de wereld,
voor wien Tom ontzag had, was zijn vader; en hij herinnerde
zicb nog zeer levendig hun pijnlijk onderhoud, dat in bet Tweede
Hoofdstuk aangestipt is, of juister, waarover wij daar heengegleden zijn.
Dus, den volgenden morgen kwamen de beer Playfair en
mejuffrouw Meadow in Cincinnati aan.
Mijnbeer Playfair gewaardigde zich zijn zoon een vaderUjken
kus te geven; maar de begroeting van den kant zijner tante
was z66 warm, dat haar toilet er geheel in wanorde door g·egeraakte. Daarna hield zij haren geliefden neef op armslengte van
zich af en keek hem onderzoekend in 't gelaat.
,, Tommy, lieveling," riep zij ten leste uit, ,,je moet een verscbrik:kelijken scbok ontvangen bebben."
,, Toch niet, tante, 't beteekende zoo goed als niets. Ik kwam
heel zacht te vallen en toen ik opstond, was ik zoo gezond als
een visch."
Tom stelde de zaak maar licht voor, hij kende zijn tante nog
van vroeger en bespeurde volstrekt geen lust een week lang
met allerlei huismiddeltjes te worden geplaagd.
,, Trek je kous uit, Tommy, ik moet die brandwonde zien !"
,,Ziet u mij voor een getatoueerde aan ?" riep de jongeheer
verontwaardigd uit
,,Stroop je kous naar beneden," zeide mijnheer Playfair.
En toen Tom met prijzenswaardige vlugheid de roode plek
op zijn kuit Iiet zien, alsof men er een gloeiend ijzer op had
gedrukt, haalde miss Meadow heur zakdoek uit en begon te
schreien. Arme, goedbartige dame I
,,0, tante Jane, toe, niet huilen!" riep Tom met aandrang.
Hij was een gevoelfg klein kereltje, dat onder het masker van
jongen1acbtige levendigheid de groote liefde verborg, die hij
zijn tante toedroeg.
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Als antwoord op zijn vermaning sloeg zij hare armen weder
om hem heen, en hernieuwde de k:ussen en liefkoozingen, totdat hij een kleur had als een pioenroos.
,, W aarom neemt iemand niet ook notitie van mij op die
manier ?" vroeg mister Meadow, die gevoelde, dat men hem
over 't hoofd zag.
,,Ik kan nu mijn kous wel weer ophalen, geloof ilr," zei Tom,
die nu werkelijk verlegen werd. .,,'t Dient nergens toe, daarover
wo'n bombarie te maken. Koks en keukenmeiden branden zich
soms nog veel erger, en geen haan, die er naar kraail"
,. Tommy, lieveling,'' hernam tante Jane, die, nu ze eens ferm
had .,,uitgehuild", thans, volgens de gewoonte van haar geslacht,
heelemaal vernieuwd was, .,,je bent bepaald nog niet heel op
dreef; je ziet zoo bl eek."
.Lieve hemel !" riep Tom uit, terwijl hij in een spiegel keek,
"tante noemt me bleek, terwijl m'n gezicht er warempel uitziet, als - als -"
,,Een ham, of juister nog, als een Indiaan, die zich beschilderd
heeft, om ten strijde te trekken," vulde bet aangename jongmensch van het gezelschap aan.
,.George Playfair," vervolgde miss Meadow, na een kwijnenden
blik op haar eenigen broeder te hebben geworpen, • kijk nu je
zoon eens aan I"
,,Dat doe ik reeds sedert de laatste vijf minuten, Jane."
,,En zie je niet, dat hij vreeselijk geschokt is?"
.. Hij is aardig geschokt en geschud en geknuffeld, zoodra iij
'm te pakken kreegl Maar als je meent, dat hij er ziekelijk
uit zou zien, moet ik ie als mijn gevoelen verklaren, dat hij
nooit in z'n leven er beter uitzag."
,,Mannen bezitten geen spoor van zachtzinnigheid," riep miss
Meadow met buitengewone bitterheid.
,,Zij bebben nochtans des te meer scherpzinnigheid," zeide
mister Meadow. 11 Zij kunnen door een molensteen heenzien,
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mits er een fatsoenlijk groot gat in is," en bet heerschap lachte
over zijn eigen geestigheid.
,,En nu Tom, moet je ons eens alles van dien akeligen nacht
vertellen. Wat ik zeggen wil, Charles," vervolgde zij en keerde
zich tot haren broeder, mister Meadow, ,,er staan immers 'n
stuk of wat bliksemafleiders op dit huis ?"
,,Twee."
,,Is <lat alles ?"
,,Mij dunkt, dat is genoeg."
,,Er kunnen er niet licht te veel zijn," ging miss Meadow
voort.
,, Wij konden wel een bliksemafleider aanbrengen op Tom,"
stelde de beer Playfair droogkomiek voor. ,,'t Zou een aardig
gezicht oplevereu, als hij rondliep met 'n bliksemafleider, boven
op z'n hoed."
,,George Playfair," riep miss Meadow uit, terwijl zij verontwaardigd van haar stoel opstond, ,, wanneer ge nog een sikkepitje gevoel bezat, zoudt ge niet het hart hebben, na zulk
een verschrikkelijke bezoeking, den spot te drijven met dat
onderwerp!"
,,0, a]s ge er op staat, zus, zal ik zorgen, dat de twee
bliksernafleiders van bet dak verwijderd worden."
Miss Meadow wierp hem een blik toe - o, zulk een blik t vervolgens keerde zij zich naar Tom, en na menige vraag slaagde
zij er in, een tamelijk volledig verslag uit de keel van haren
gefolterden neef te trek.ken.
,, Was dat niet moedig?l" riep zij uit, toen hij uitvoerig verhaald had, hoe hij de buiten hare oevers getreden beek was
overgestoken. "Hij had gemakkelijk kunnen verdrinken." En
Tom werd ten derden male door tante geknuffeld.
,,Als Tom z'n verstand gebruikt had," zeide de practische
vader, ,,zou hij eerst naar die brug gezocht hebben, alvorens
zijn leven op 't spel te zetten."
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,,Ja, Tom", voegde neef, de betweter, er bij, ,,je was 'n dwaas.
A propos, <lat zwemavontuur van je herinnert mij ..."
Mister Meadow zou juist beginnen te vertellen, hoe hij eens
een ka meraad, die op 't punt stond van te verdrinken, gered
had door hem een langen stok toe te reiken - van den oever
af - toen h.ij onderbroken werd door de buitengewone gebaren
van Tom. Deze stak plotseling beide handen omhoog en bewoog
zijn vingers al draaiend z66 vlug been en weer, dat men er
duizelig van werd als men er naar keek.
,, Wat scheelt er aan ?" vroeg de verteller.
.,, Tienmaal," gaf Tom ten antwoord. ,, U heeft ons die gescbiedenis in de laatste tien maanden minstens tien malen
verteld. Vertel nu eens iets, wat wij nog niet gehoord hebben."
Tom beoogde slechts een grap, maar zijn onbescbaamdheid
beleedigde zijn oom, die terstond Toms avonturen in Cincinnati
begon te vertellen.
Gedurende dat verslag betrok bet gelaat van den beer Playfair.
,,Dat bevalt me niet," merkte hij ten slotte aan.
,, Wat staat je niet aan ?" riep tante uit ,,Inderdaad, zwager,
je weet niet wat 'n schat je in Thomas bezit. W einig jongens
zouden al bun geld en hun beste pak kleeren uit pure menscblievendheid weggeven."
,,Jawel, en weinige jongens, die een fatsoenlijke opvoeding
genoten bebben, zouden den geheeJen nacht in de stad rondzwalken en bierhuizen binnengaan, om er couranten te verkoopen."
,,Daaraan heb ik niet gedacht, pa."
,,En," vervoJgde de gestrenge vader, wien juist de liefde tot
zijn zoon hem een streng rechter maakte, ,,'t is zeer menschlievend kleeren en geld weg te geven, maar was dat zijn
eigendom ?"
,, U hadt mij 't geld gegeven, pa, en bovendien, ik heb bet
Arthur s1echts geleend."
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,,En dan," hernam de heer Playfair, doch miss Meadow kwam
Tom te hulp.
,, George is dat nu 'n manier van doen, je heldhaftigen kleinen
jongen z66 te beknorren, na hem in drie maanden niet gezien
te hebben f Je weet immers wel, dat bet ie niet naar den zin
zou zijn geweest, hadde Tom anders gehandeld."
,,Daarin vergist ge u, Jane. Tom had naar den schouwburg,
naar zijn oom terug moeten ·gaan ..."
,, 't Was me de schouwburg wel !" vi el Tom bier in, en ontving
daarvoor een woedenden, afkeurenden blik van oom'
,. ... En Charles zou zorg voor den jongen gedragen hebben,
zonder die couranten-verkooperij en die rondzwalkerij den
geheelen nacht"
,.Maar, pa, ik dacht heusch goed te doen."
,,Hoe heet die plaats, welke naar men zegt, met goede voornemens is geplaveid?" vroeg mister Meadow.
,,lk ben er van overtuigd, dat je bedoelingen goed waren,
Tom, maar je dient wat bedachtzamer te zijn. Bedenk wel, dat
ge u voorbereidt op de eerste H. Communie."
Wij mogen hier wel aanstippen, dat de beer Playfair groote
waarde hechtte aan bet zich-net-voordoen in de maatschappij.
Hij wilde, dat zijn eenig kind zich onberispelijk en deftig gedroeg, wat in bet eene woord ,,gentlemanlike" wordt uitgedrukt
Gedurende het verslag, dat mister Meadow van Toms gedrag
had gegeven, had hij zitten te peinzen of zijn zoon wel den g&schiktenleeftijd bezat, om bet Allerheiligst Sacrament te ontvangen.
Hij beminde zijn kind ongetwijfeld, maar hij begreep bet niet.
"Wat ik zeggen wil, Jane", zeide hij zicb tot miss Meadow
wendende, ,, wanneer g~ uw voormalige schoolvriendin nog v66r
bet middagmaal een bezoek wilt brengen, is 't beter, dat we
maar terstond opstappen. Natuurlijk ga je met ons mee, Tom.,,
,,Hoera l" schreeuwde Tom, die weer in z'n oude stemming
geraakte.
?o'
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Doch hij had zich in tante Jane vergist
,,Mister Playfair!" sprak zij op 'n treurspeltoon, ,, wees zoo
goed en kijk eens uit 't raam !"
,,Ik: ben al moede van uit 't raam te kijken, Jane.0
,,En durft ge nu nog zeggen, dat ge van plan zijt het
kostbaar leven van je eenig kind aan zulk een woedenden
sneeuwstorm bloot te stellen ?1"
Miss Meadow was zenuwachtig bezorgd voor Toms welzijn en
verviel daardoor in overdrijving. Het sneeuwde wel is waar
flink, maar geenszins in die mate, dat het den naam
woedenden sneeuwstorm verdiende.
,,Bah!" riep rrom uit, ,,ik ben geen meisje, tante !"
,,Ik zie er geen bijzonder gevaar in," zeide de vader.
,,Het zou in zijn huidigen verzwakten toestand bepaald zelfmoord zijn," ve:rvolgde tante Jane op den meest nadrukkelijken
toon, ,,dat kind ook maar een stap buiten de deur te laten
zetten."
,,Ziet u mij dan voor een wassen pop aan ?" pruttelde Tom.
Doch in weerwil van alle tegenstribbeling, dreef miss Meadow
haren wil door en - kreeg haren zin.
Neef ontving van haar een doos met suikergoed en een mooi
ingebonden Ieesboek ,,Geschiedenis van Sandford en Merton";
er wer<:l hem ter dege op 't gemoed gedrukt, niet in den tocht
te gaan staan en vooral warme voeten te houden, en na al die
lessen en vermaningen vertrok die goede, bezorgde dame met
den beer Playfair en haar beminnelijken broeder, terwijl zij
thuis liet een jong mensch, die alles behalve met deze schikking
was ingenomen.
Tom besteedde een vol half-uur met suikergoed te knabbelen
en de met groote letters gedrukte opschriften der hoofdstukken
te lezen, waarna hij bet boek met een sma.k dichtklapte.
,,Die Engelsche jongens moeten rare snaken zijn, om zoo maar
't land af te reizen en overal te preeken, zooals die Sandford

van
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gedaan heeft.1) Ik hen blij, dat hij niet naar St. Maure komt;
wat zou ik mij doodelijk vervelen !"
Dat was de eerste en laatste maal, dat Tom de geschiedenis
van Sandford en Merton ter hand nam. Hij gaf bet <lure boek
ten geschenke aan de keukenmeid van 't huis, toen hij Cincinnati
verliet.
Het eerstvolgende uur kroop zeer traag voorbij. Meestal zat
hij verdrietig uit het ·xaam te staren met zijn neus plat tegen
de ruit gedrukt. Het sneeuwde nog voortdurend, en de straat
beneden was met een wit k1eed bedekt. Toen ook dit hem begon
te vervelen, ging hij op zijn hoofd staan of maakte hij kopjeduikelingen; en juist was hij bezig zich daardoor in een prettiger
gemoedsstemming te brengen, toen er aan de voordeur gebeld werd.
In de veronderstelling, dat het papa en tante waren met
mister Meadow, begaf hij zich persoonlijk naar beneden, om ze
in te laten; doch in plaats, dat hij zijne familiebetrekkingen
buiten vond staan, had hij de deur opengedaan voor een klein
jongentje, met een zeer schraal gezichtje en een ijselijk grooten
schop over den schouder.
,,Hallo 1" begon Tom.
,, Verlangt u soms, dat ik de sneeuw van bet trottoir wegschep, sir?"
,,'t Is mijn trottoir niet; en bovendien, ik ben de dame de~
huizes niet," verklaarde Tom. ,,Maar, als ge even wilt wachten,
zal· ik 't haar gaan vragen."
,,Dank u zeer, sir," zeide bet zeer, zeer kleine kereltje.
Tom keerde spoedig terug met de boodschap, dat de meesteres
van 't huis de sneeuw later wel door haren bediende zou laten
wegruimen.

1) Tom deed den Engelschen jongens onrecht aan. De jc ngeheer Sandford,
naar men mij gezegd heeft, is slechts een denkbeeldig persoon en heeft nooit,
dus ook niet in Engeland, bestaan.
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,, W el hedankt, sir," en bet kleine ventje tikte even aan z'n
pet en haalde hoorbaar z'n neus op.
Dat trof Tom.
,,Hoor eens, peuk, lust je een ulevel ?"
-oAls 't u b'lieft, sir I" Bet jochie ontving de handvol ulevellen
met een glimlach.
,,Hoeveel kun je verdienen met sneeuw·scheppen ?"vorschte Tom.
,,Ik meen, dat er vij-en-twintig cents voor staat, sir."
,,En wat krijg jij ?"
,,Dat weet ik niet. Ik heh 't nog nooit van m'n Ieven gedaan."
,,Hoe zou je vijftig cents aanstaan ?" vervolgde Tom, wijdbeens
en zijn handen op de heupen, zoodat de ellebogen een driehoek
vormden.
,,Dat 's te veel."
,,Evenwel niet voor jou. Jij bent dat werk niet gewend en
dus zal ie er tweemaal zoolang aan bezig zijn, als iemand, die
zoo'n karwei meer gedaan heeft. Daarom wil ik je tweemaal
zooveel geven."
Dit was de eerste keer, dat Tom zijn meening uitte in zake
staathuishoudkunde. Het zeer kleine jongetje hegon terstond
met allen ijver de sneeuw weg te ruimen, terwijl zijn patroon
glimlachend in de deur met ongeveinsde belangstelling <lat
werk stond aan te zien.
,, W aar zijn je wan ten?" vroeg Tom, die in vijf minuten geen
woord gesproken had.
,,Ik hezit er geen, sir."
,,Hier!" zei de patroon, die fluks zijn eigen handschoenen van
den kleerhanger in bet portaal had gehaald, ,,kom bier en trek
deze aan."
,, W el hedankt, sir, maar, heuscb, ik heh er geen behoefte aan."
Dat schraal, bleek gezichtje was een bescheiden jongetje.
,, Wie vraagt er naar, of je er hehoefte aan heht of niet? Je
bent op 't oogenblik in m ij n dienst en je hebt dus te doen,
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wat je gezegd wordt Korn gauw de trap op en trek ze aan.
Hoe heet je ?" vervolgde Kapitaal, toen hij aan Arbeid de handschoenen overhandigde.
,,Fred Williams, sir."
,,Noem mij Tom, of ik ontsla je uit m•n dienst. Je naam
bevalt me. Ik heb een jongen gekend, die 66k Fred heette en
geenszins een kwaad slag jongen was, ofschoon hij akelig
bluffen kon."
Fred glimlachte droevig en de trap afgaande begaf h.ij zich
weder aan zijn werk. Een oogenblik later trof hem een sneeuwbal achter tegen 't hoofd. Hij keerde zijn gelaat naar de deur,
maar Tom was niet te zien~ hij stond achter de deur te grinneken
van pret.
,,Ik deed bet," zeide de eerzame patroon, die zich zijner
waardigheid weinig bewust was, terwijl hij na een poos het
hordes afkwam. ,,Nu zul je zeker wel vermoeid zijn, he?"
,,Neen, sir."
,,Ja, ja, dat 's w~l waar; toe, geef mij di en schop eens. Ile
wil wedden, dat ik 't beter ken dan jij."
V erbouwereerd voldeed de kleine werkman aan bet verzoek,
en Tom begon sneeuw te scheppen, totdat zijn rug hem pijn
deed. Hij had de voorschriften van tante Jane totaal vergeten.
,,Daar !" riep hij en wietp een laatsten schop vol in de goot
v66r 't trottoir, ,,nu schei ik er uit en is de karwei afgedaan.
Hier zijn je vijftig cents, Fred."
,,Dank u, sir," zeide Fred ,,'t Is voor mama!'
,,Neem nog wat ulevellen," drong Tom aan.
,,Neen, dank u, sir. Goeden dag, sir f"
,,Hei, wacht even. Laat ons eerst met z'n tweeen een grap
uithalenl"
Fred glimlachte.
,,Ga jij op dien hoek staan, dan zullen we op elk:aar pikken.

.
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Jij behoort den eersten worp te doen, omdat ik je heimelijk
gooide, toen je niet naar me keekt, weet je."
,,lk zou het graag doen, sir, maar mama is ziek en ik wil
haar gaarne helpen."
,,Als ik wat meer geld had," zei Tom, ,,dan zou ik je nog
een paar zijpaadjes schoon la ten scheppen; maar ik ben rut." 1)
De kleine jongen wilde antwoorden, toen een geluid, veel
gelljkend op Cf'rt gll, de twee knapen deed schrikken.
,,Foei, Tommy,'' riep miss Meadow, die met haar zwager den
hoek om kwmn) je zult je een doodelijke verkoudheid op .den
hals halen. Ga oogen blikkelijk in huis. Zijn je kousen niet nat ?" ·
,,Natuurlijk zijn ze nat. Ik heb sneeuw geschept. Hoor eens,
tante," voegde hij er half-luide bij en bracht zijn mond tot bij
haar oor, ,,<lat jongetje heeft thuis een zieke moeder. Geef hem
een dollar en dan kunt u alles van mij gedaan krijgen, wat u
maar wilt."
,,Kan ik er heusch op aan? Dan geef ik hem twee dollars."
Deze belofte kostte Tom een beet mosterdbad, dat hij echter,
ter wille van het zoet genot der weldadigbeid, dapper verdroeg.
Na het avondmaal werd onze held werkelijk onpasselijk.
Hij ontwaarde ergens van binnen een onaangenaam getoel,
en wist niet, wat hij er van denken moest Gelijk de jonge
Spartaan, toen een vos aan zijn ingewanden knaagde, geen
klacht uitte, zoo ook trachtte Tom zijn ellende te dragen, zonder
een spier van zijn gelaat te vertrekken. Arme jongen I de over~
vloedige kost, na op school een week te hebben gevast, waste
veel voor hem.
Miss Meadow, die hem den geheelen dag met het oog van
een geheime-poli+ieagent had gadegeslagen, merkte een verandering in zijn gelaatskleur op. Ditmaal was bet geen verbeelding.
,,Tommy, vertel me de waarheid," zeide zij, ,,ben je ziek?"
1) Mijn geld is op.
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,,'t Doet me bier zoo'n pijn," zei Tom en legde met 'n beklagenswaardig gezicht de hand op zijn maag.
Waarop miss Meadow hem te bed bracht, een mosterdpleister
op de aangewezen plailts legde, en terwijl zij zelf naast haren
lieveling ging zitten, met het horloge in de hand den tijd van
zijn marteling afmat.
Na verloop van tien minuten begon hij onrustig te worden
en zich te kronkelen.
,,Ja, lieveling, je moet het verdragen."
,,Die pijn in 't lijf had ik Iiever, dan dit brandend gevoel,"
bromde de ongelukkige zieke. Hij trachtte zijn tante te vermurwen door te steunen en te kreunen, maar zij bleef hardvochtig. Toen verzocht hij een glas water, vast besloten, zoodra
tante de kamer had verlaten, die beroerde pleister bet raam
uit te gooien. Maar miss Meadow, die elke beweging van haren
neef scherp gadesloeg, trad ruggelings naar de deur en riep
daar iemand om water te brengen.
,,Tante, 't zal, dunkt me, beter zijn, als u die vod er afneemt,"
smeekte Tom, toen volgens het horloge de kuur zeventien
minuten geduurd had. ,,Reusch, op m'n woord van eer, ik hen
nu volmaakt in orde, en dat ding brandt verschrikkelijk."
Maar miss Meadow bleef trouw de wacht houden, totdat de
vijf-en-twintig minuten verstreken waren.
Hij was genezen. Zijn tante, verlangend een dubbelen waarborg te hebbeq, kwam nu met een doosje pillen voor den dag;
toen hij uochtans protesteerde en schier met tranen in de oogen ,
verzekerde, dat hij zich heel zijn leven nooit prettiger gevoeld
had, stak zij de pillen weder in' haren zak en verwijderde zich.
Toen zij eenige minuten daarna ietwat onverwacbt de kamer
binnentrad, verschrikte zij; daar danste zoowaar neef in overmaat
van vreugde en noch in zij.q nachthemd door het vertrek!
,, Tommy, roekelooze jongen l Wat voer je nu weer uit ?"
,,Ik: vierde f eest I" gaf hij ten antwoord, min of meer beteuterd,
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dat hij gesnapt was en grootelijks verwonderd, dat tante een
opgerolde jaaglijn in de hand hield.
,, Welk f eest ?"
,,Dat ik bevrijd ben van die nare mosterdpleister. Ik gevoel
me zoo lekker, dat die van m'n maag af is. Maar, tante, u is
toch zeker niet van plan mij vast te binden, niet waar ?"
,,Neen, Tommy: maar kruip weer in bed, dan zal ik je zeggen
waartoe dat touw dient." Alsnu bond miss Meadow plechtstatig
het eene einde van de jaaglijn om den poot van de schr~jftafel.
,;t Is een zwaar bureau, Tom, en het zal de spanning wel
kunnen verdragen."
De verbaasde knaap begon te vreezen, dat tante een slag van
den molen beet had.
,, Welke spanningr
,, Tommy, let nu eens goed op hetge~n ik zeg. Wanneer er
brand mocht komen, of de bliksem in 't huis slaat, werp dan
dit touw het raam uit en Jaat je er aan naar beneden zakken.
Je kunt goed klimmen, dat weet ik."
,,Maar, tante, is u nu heusch van meening, dat de bliksem
mij overal op de hielen zit?"
,, Wij weten nooit, wat er kan gebeuren," zei het kleine
vrouwtje. ,,Men hoort van onweer en brand door heel het land.
Nu, wel te rusten, m'n schat r' en zij kuste den niet romanesk
uitgevallen knaap.
Miss Meadow had nog geen vijf minuten de kamer verlaten,
toen zij zich herinnerde, <lat de waterkaraf van Tom bijna ledig
was en opnieuw gevuld behoorde te warden. Zij keerde ijlings
naar het slaapvertrek terug en toen zij dit binnentrad, stond zij
sprakeloos met den mond half open. Hij was er niet.
,, Tommy r· riep zij.
,,Ja-a-a, wat is 't?"
De stem kw am van buiten. Ah! daar zag ze het al, toen ze
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met een onderdrukten kreet haastig naar het open raam liep,
den weg van het touw volgend.
Tom was reeds halverwege beneden.
,,Deugniet - heb ik van m'n leven ! M'n lieve Tommy wat
ter wereld voer je nu weer uit ?"
,,Ik probeer uw reddingstouw, tante, 't Gaat uitstekend I" Hij
sprak dit oordeel uit, toen hij z'n voet in den tuin zette. Niet
zoodra had hij het touw losgelaten of miss Meadow haalde bet
met koortsachtige haast binnen het venster.
,,Heidaar !" protesteerde hij, ,,hoe moet ik nu weer terug ?"
,,Ik zal de deur voor je open doen, Tommy."
,,Maar u heeft heel m'n pret bedorven, 't zou zoo lollig geweest
zijn weer naar boven te klauteren r
Desniettegenstaande betrad jongeheer Tom het huis .door de
zijdeur; en hij sliep c:OOn nacbt zonder reddingstouw op de kamer,
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"Hei f jullie jongens daar ginder; probeert niet bet werk te
ontduiken; komaan, en brengt sneeuw aan! Harry, toe, wijs jij
Conway eens, hoe hij zijn sneeuwbal hierheen moet rollen. Als
hij z66 voortgaat, zal hij 'm niet eerder bier hebben, dan tegen
aanstaande Kerstmis. Zeg, John Donnel, spoor dien John Pitch
wat aan, asjeblief. Daar staat hij me met z'n oude overschoenen
aan, gekheid te maken in een plas water1 in plaats van hard
mee te werken."
Aldus klonken de vlugge en verschillende uitroepen uit den
mond van Tom Playfair, eenige dagen nadat hij teruggekomen
was van St. Louis, waar hij met papa en tante zijn Kerstvacantie
had doorgebracht.
Door de gebeurtenissen van <lien bewusten Novembernacht
was Tom buitengewoon populair geworden onder zijn kameraden.
Op den keper beschouwd zijn alle jongens edelmoedig gezind.
Alleen met de jaren worden zij zelfzuchtig, en de ontelbare
verkeerde handelingen van sommige jongens zijn in negen gevallen van de tien het gevolg van ondoordachtzaamheid, en in
het tiende geval, de vrucht van valsche idealen en gebrekkige
Tom Playfair
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opvoeding. In het algemeene koor van lofzangen op Tom, werd
dan ook geen enkele wanklank vernomen.
Eenige dagen geleden was er op de speelplaats voor de kleinen
gesproken over het bouwen van een sneeuwvesting, en, als ze
gereed was, de jongens van de groote speelplaats uit te noodigen,
te trachten ze in te nemen. Er werden verschillende bijzonderheden besproken, totdat ten leste, nadat dit verworpen en dat
aangenomen was, besloten werd het plan te verwezenlijken.
,, Wie zal kapitein zijn ?" vroeg Conway.
"Keenan!" stelde Pitch voor. ,,Die is 't verleden jaar 66k
geweest."
,,Dezen keer niet," zeide George Keenan. ,,Eenmaal is voor
mij genoeg. Van tijd tot tijd houd ik er wel eens van de tweede
viool te spelen. Mij dunkt, dat Tom Playfair dit jaar onze kapitein moest zijn."
,,Playfairl
Playfair !" weergalmde het van
alle kanten en
met den minsten
zweem van blos
van denkantvan
Tom, en een wonderbareeenstemmigheid van den
kant zijner speelkameraden werd
Zljne bevelen vlogen links en rechts.
onze held benoemd tot kapitein van 't sneeuwfort der kleinen.
,,Met zijn ge~one wilskracht begon Tom de borstweringen
van sneeuw te bouwen; zijne bevelen vlogen rechts en links.
Hij was een bedrijvig, nauwgezet opperbevelhebber; alles
nam hij persoonlijk in oogenschouw: en in twijf elachtige geval-
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len nam hij de ondervinding van Donnel en Keenan te baat.
,,Zeg eens, John," vroeg hij Donnel, toen alle werkzaamheden
volop in gang waren, ,,hoelang hebben jouw troepen bet verleden
jaar tegen de groote jongens uitgehouden ?"
,,Omstreeks elf of twaalf minuten; men was ons verleden iaar
te vlug af. Wij hadden v66r bet middagmaal meer dan vijfhonderd sneeuwballen gereed liggen. Terwijl wij zaten te eten, hebben een paar groote jongens die allemaal weggehaald. Dit benam
onze troepen allen moed. Terloops gezegd, wij zullen hen dit
jaar di en streek betaald zetten, hoor ! Ik zal een plan trachten
uit te denken. Ja, Tom, verleden jaar joegen ze ons in elf minuten
op de vlucht."
,,Bah I Dat zal dit jaar niet gebeuren 1 Wij laten ons dezen
keer door hen zoo maar niet verjagen.,,
,,Meen je? Ik ben er nog zoo heel zeker niet van," bracht
Keenan in 't midden. ,,Sommige van die groote jongens kunnen
drommels hard een sneeuwbal werpen. Op zekeren keer
wierp Carmody een sneeuwbal vlak tegen m'n neus. Hij kwam
met z66veel kracht aan, dat ik eerst dacht, dat m'n neus d66r
m'n hoofd gedreven was en er aan den anderen kant weer
uitstak."
,,Ja", vulde John aan, ,,en eens verleden winter, toen Ryan
tegen m'n oog gooide, zag ik z66veel sterren en manen, dat
ik 'n maanzuchtige meende te zijn."
Deze prachtige klassieke woordspeling - prachtig, omdat ze
zoo afgrijselijk s1echt was - ging aan Tom verloren. Ze ging
ook verloren voor George, die op dat oogenblik klaarblijkelijk
in gedacbte verdiept was.
,, Tom," zeide hij eensklaps, ,,ik krijg daar een idee. Ga mee
naar de speelzaa1, ik geloof, dat jij juist de jong~n bent, om het
uit te voeren,"
Er sprak bezieling uit 't gelaat van George.
Zij verwijderden zich samen, en hielden een lange, levendig
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maar fluisterend gevoerde beraadslaging. Alsdan keerden zij naar
John Donnel terug.
,,Nu is de groote vraag," begon Tom, ,, te weten te komen,
wie de beste werpers zijn van de groote speelplaats."
,,Laat eens zien," zeide Donnel. ,,Daar heh je Ryan en Carmody en Mc. Neff en Mc. Coy (hij maakt ook gebruik van
bevroren sneeuwballen - 't is een gemeene jongen) en Drew en
Will Clary, en Ziegler. Meer schieten er mij op 't oogenblik niet
te binnen.,, Toen John de namen opsomde, telde Tom ze aan
zijn vingers af en knipte met de oogleden.
,,Je hebt twee van de besten vergeten op te noemen, bracht
Keenan in 't midden, ,,Miller en Arthur."
,,Juist negen," zei Tom en liep weg.
Donnel bespeurde, dat er iets broeide; zijn nieuwsgierigheid
was gaande gemaakt.
,,Zeg, George, wat plan hebben jij en Tom beraamd ?"
,, Wij zullen alle sneeuw van de gTOote speelplaats weghalen
en dus de groote jongens van ammunitie berooven," klonk het
ernstige antwoord van George.
,,Loop been l Toe, zeg, wat is bet plan?"
,, Wij zullen een groot vuur aanleggen binnen de vesting,
zoowel om de jongens warm te houden als de sneeuw te beletten
al te vast te vriezen."
John haalde nit om George een stomp te geven in de ribben,
maar de schalk wist dien behendig te ontduiken. Met een
brommend gepruttel van den kant van John en een guitig gelach
van den kant van George eindigde dit onderhoud.
Inmiddels ging het werk met steeds toenemenden ijver vooruit;
zoodat1 toen de zoete tonen van den Angelus bet middaguur
aankondigden, en de jongens blootshoofds hunnen arbeid staakten
om de groetenis des engels te hernieuwen, - een der liefelijkste gebruiken, die op St. Maure bekend waren - knielden
zij reeds ten overstaan van een vesting, in zekeren zin sierlijk
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van bouw, en z66 sterk en stevig als jongens-vernuft die slechts
konde maken.
Er was bepaald, <lat de bestorming van het fort met klokslag
van eenen een aanvang zoude nemen. Tegen de algemeene ge. woonte op vrije dagen in, werd er tijdens het middagr.rn:rn! veel
gesproken en weinig geg~ten en zelfs toen de meest gewilde
pastei binnenge'bracht werd, wekte deze slecbts weinig geestdrift
De waarheid noodzaakt ons te zeggen, dat niet weinig jongens
na tafel bun gewoon bezoek aan bet Allerheiligst Sacrament bij
deze gelegenheid maar zeer kort maakten; wij hebben trouwens
te doen met knapen, niet met engelen.
Terwijl twintig of dertig der sterkste jongens zich onledig
hielden met de vesting nauwkeurig te bezichtigen en te versterken, waren anderen bezig met bet maken en opstapelen
van sneeuwballen.
Zij borgen die binnen de verscbansing, welke - ik vergat
dit te vermelden - gelegen was in den hoek, die gevormd werd
door een vleugel van den handbalmuur aan de eene en de oude
kerk aan de andere zijde. De vijand kon dus het fort alleen
van voren aanvallen.
Precies kwart v66r eenen begaf Tom zich met geveinsde
bedaardheid, welke zijn ware gemoedsstemming logenstrafte, naar
den tweeden prefect der groote speelplaats.
,,Pater Beakey," zeide hij beleefd, met zijn pet in de banden,
,,zou u zoo vriendeltik willen zijn, mij te willen zeggen, wie de
kapitein der groote jongens is?"
,,De kapitein? l" herhaalde de eerwaarde beer Beakey schertsend. ,,Zij hebben geen kapitein van noode, om jullie kleine
jongens uiteen te drijven en op de vlucht te jagen."
,,Mogelijk den ken zij dat, pater; doch ik hoop, dat zij van
meening zullen veranderen. Nu dan, als er geen kapitein is,
zou ik dan, als 't u belieft, een paar der leiders mogen spreken ?''
,,Zeker - daartegen bestaat niet bet minste bezwaar," gaf
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de prefect op aanmoedigenden toon te kennen; want hij bespeurde, dat Tom bijzonder verlegen en bedremmeld was.
,,En-ne-pater Beakey," ging Tom voort, met een hoog roode
kleur en hangend hoofd, ,,zou ik dan even den sleutel van uw
klas mogen hebben, opdat wij daar kunaen beraadslagen en
ons plan kunnen vaststellen? 't Zal niet langer dan twee minuten
duren".
De prefect overhandigde Tom den verlangden sleutel. ,, U
wordt vriendelijk bedankt, pater Beakeyl en, zou u zoo goed
willen zijn de bel te willen luiden, dat de aanval kan beginnen
zoodra ik weer beneden kom ?"
,,Met genoegen; nog meer van uw believen ?"
,,Ja, pater; nog, een ding. Ik verlang te spreken: Carmody,
Ryan, Mc. Neff, Mc. Coy, Drew, Will Cleary, Ziegler, Arthur
en Miller."
,,Zijn dat de Ieiders?"
,,Dat meen ik ten minste pater," gaf Tom bescheiden ten
antwoord.
,, Wat kent ge hunne namen nauwkeurig; waarschijnlijk zult
gij eenigen hunner in de leeszaal en de overigen in de speelzaal
vinden."
Tom zocht hen terstond op. Zij vonden het allerijselijkst
grappig, vooraf een vergadering te houden, zooals Tom voorsloeg,
en volgden hem naar de klaszaaL
,, Wat ik zeggen wi~" zei Tom, toen zij de trap opstommelden,
,,hoe lang, denkt jullie, kunnen wij het fort tegen de grooten
verdedigen ?"
,,Als jelui bet vijf minuten volhoudt, zal 't wel wezen," was
Miller lachend van gevoelen.
• W aarschijnlijk, dat ge bet een kwartier volhoudt," merkte
Carmody aan, die den jongen kapitein niet wilde ontmoedigen.
,,Nu. ik wil jelui eens iets zeggen," riep Tom; ,, wanneer wij
de bestorming een half uur lang afslaan, stemt ge dan, in
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naam der groote jongens, er in toe, dat bet gevecbt gestaakt
en ons de overwinning toegekend wordt ?"
,,Natuurlijk." ,,Zeker." ,,Dat zou ik meenent" ,,Stelligt" klonk
bet algemeen in koor; en terwijl zij spraken, wenkte Carmody
beimelijk Ryan toe. Will Cleary bracht zijn vinger aan het
oog, en geen der negen ,,grooten" kon een ·glimlacb on.derdrukken.
,, W elaan," zei bet voorwerp van deze bedwongen en kwalijkverbo1·gen vroolijkheid, terwijl hij de deur der klas van pater
Beakey opensloot, ,,als de heeren zoo goed willen zijn binnen te
i:reden, zullen wij in een ommezien de zaak geregeld hebben.''
Tom hield de deur open, terwijl de sleutel in bet slot stak,
en wachtte beleefd en met het onscbuldigste gezicht van de
wereld af, tot de sluwe leiders van de groote speelplaats binnen
waren. Allen traden binnen met den glimlacb nog op bet gelaat
Eensklaps sprong Tom de leerzaal uit, trok de deur achter zicb
dicht en onmiddellijk na dat toetrekken knarste bet verraderlijk
geluid van den sleute1, die in bet slot werd rondgedraaid, waarna
hij hals-over-kop de trap afvloog.
De beste werpers van de groote speelplaats waren gevangenen.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK

BESTORMING VAN DE SNEEUWVESTING. - ER HEEFT EEN
MISVERSTAND PLAATS TUSSCHEN PATER BEAKEY
EN DE OUDERE STUDENTEN

,,Och, pater Beakey" riep een paar minuten later Tom reeds
van verre, ,, wil u als 't u b'lieft bellen - wij hebben alles geregeld, juist zooals ik bet graag wou hebben. En - ik zou bet
bijna vP-rgeten hebben - wil u, als 't u b'lieft, bet spel naar
den tijd regelen? Het gevecht mag niet langer dan een half
uur duren. Wanneer wij bet een half uur volbouden, bebben
wij gewonnen, moet u weten. Dus over een half uur weder
bellen, pate.l· t"
Met deze woorden rende hij met halsbrekenden spoed naar
de vesting; en bij liep z66 vlug, dat hij nog slechts een paar
ellen van de verschansing was, toen de bel van bet college bet
teeken gaf, dat de vijandelijkheden konden beginnen.
Het geluid van de bel, gepaard met het verschijnen van Tom
ontlokte een schril, hartig hoera uit de borst der kleinen, die
met sneeuwballen in de handen, ongeduldig den aanval stonden
af te wachten.
Bij wijze van echo, kwam er van de groote speelplaats een
diepere, meer scborre klank; het. was de oorlogskreet der groote
jongens, die, zeker van de overwinning, optrokken.
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Nauwelijks was dat heesche hoera goed en wel gehoord, of
zij, die dezen kreet hadden aangeheven en tot dusverre voor bet
oog der kleine jongens verborgen waren geweest door de tusschenstaande gebouwen, werden ten volle zichtbaar, toen zij om den
hoek van de slaapzaal der kleinen kwamen gestormd.
Terstond vlogen eenige sneeuwballen door de lucht, die echter
zonder schade aan te richten v66r bet fort neerkwamen.
,,Zij hadden evengoed vuurpijlen kunnen afsteken," merkte
Conway aan.
,,Jongens l" zei Tom, ,,geen enkelen bal gooien voor en aleer
ik commandeer. Vooral niet vergeten, boor! Al wat ielui voor
't oogenblik te doen hebt, is: de oogen goed open te hold.en en
elken worp te ontduiken."
Vlugger, vaker en beter gemikt kwamen thans de sneeuwballen aanvliegen, en de aanvallende partij rukte al nader.
,,Hi, hi! Komt, kleine kleuters, gauw uit 't fort vandaan !" riep
Fanning, die in het eerste gelid van het vijandelijk leger liep.
,,Korn maar en jaag ons eruit !" klonk bet antwoord' van
Conway.
,,Komaan, jongens!" ging de energieke aanvaller voort, ,,laten
wij hen er uit jagen !" Aangevuurd door Fannings raad, hieven
de groote jongens cen ontzaglijk vreugdegeschreeuw arm.
,,Geeft ze nu de volle laag 1" scbreeuwde Fanning luidkeels
toen hij 'n vijftig voet van 't fort verwijderd was.
Stipt gehoorzamend aan zijn bevel, vloog een bui sneeuwballen
do')r de lucht, zoodat deze er wit van zag. Twee van de kleine
jongens, met de band aan hun neus, teekemien hunnen weg
naar de infirPlerie (ziekenzaal} af door een purperrood spoor.
,,Hoeplal" Nu is bet onze tijd," riep Tom, toen de groote
jongtns bukten, om een nieuwen voorraad sneeuw op te doen.
,,Vuurl"
Toen sneeuwkogel achter sneeuwkogel in de gelederen der
belegeraars suisde, maakte hunne geestdriftige uitroepen, waar-
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mede zij te voren zoo kwistig waren geweest, plaats voor
verwarde uitdrukkingen van verwondering en onrust. Op dit
oogenblik althans teekende bun gelaat een en al verbazing, want
alvorens zij goed en wel bukten om de juist-gemikte ballen der
kleine jongens te ontgaan, klonk in hunne verschrikte ooren van
uit het fort de scbrille kreet: ,, Valt aan, storm!" en finks
stormde uit de vesting een schaar van vijf-en-twintig der beste
scherpschutters van de kleine speelplaats.
Hoei ! Sszziet I Fuut ! Ieuw !
Dat was te veel. Onder bet gillen en hoonen der kleine
jongens, bet lawaai der klankbekkens, bet tromgeroffel en bet
geschetter der trompetten - de instrumenten waren stillekens
door den vindingrijken Conway uit de muziekkamer gesleept -maakten de groote jongens van St. Maure rechtsomkeert en
sloegen op de vlucht t Evenwel niet allen.
Fanning en eenige der meest onverschrokkenen hadden
partijgetrokken van de verwarring door den aanval ontstaan,
en een krijgslist beraamd. Zij slopen ter zijde, lieten vervolgden
en vervolgers aan zich voorbijgaan, en trokken toen plotseling
tegen de vesting op.
Doch de kleine jongens binnen de versterking waren vervuld
van den krijgsbaftigen geest hunner !eiders; z\j vochten dapper.
Nochtans kon de uitslag moeilijk als twijfelachtig beschouwd
worden. Langzaam maar onvermijdelijk nam de hoop der grooten
op de speelplaats toe. De stem van Fanning was ,,schor van
blijdschap" geworden. Hij hoopte, dat hij binnen eenige oogenblikken den burcht ingenomen zou hebben. Maar hij rekende
buiten den waard.
Hij was nog bezig met zijn manschappen aan te vuren, toen
de stem van Tom boven bet lawaai uitklonk.
,,Houdt het fort, want wij komen te hulp I" schreeuwde de
jonge Sherman; en terwijl hij sprak, legde hij zijn hand op den
schouder van Fanning.
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,, Wilt ge u overgeven ?" vroeg Tom.
Fanning keerde zich met zijn bende om, doch alleen om te zien,
dat hij door vijf-en-twintig stoutmoedige k:tjigers was ingesloten.
,,Nooit 1" schreeuwde Fanning, en deed met een geweldigen
stomp Tom achterover in de sneeuw tuimelen. ,,Liever stervenl"
,, W elnu, sterf dan !" zei Keenan: en terstond vi el en vier-entwintig kleine jongens de onverschrokkenen aan - zij waren,
dit moet gezegd, drie tegen een, - wierpen hen op den grond,
bonden hen, sleurden hen binnen de verschansing, zonder acht
te slaan op het levendige vuur, dat ter zelfder tijd het gros
van bet vijandelijk leger onderhield, hetwelk evenwel op een
eerbiedigen afstand bleef.
Van dat oogenblik af beteekende het gevecht van den kant
der grooten niet veel. Van bun bekwaamste werpers beroofd,
wier afwezigheid zij bij bet begin der vijandelijkheden niet hadden
opgemerkt, en zonder hun aanvoerder Fanning, spreidden zij een
,.meesterlijke werkeloosheid" ten toon.
Zoodra de iongere studenten een uitval deden, hadden zij
uitstekend gelegenheid, om de sierlijkheid en verscheidenheid der
jaspanden van de andere studenten op te merken.
Inmiddels stonden de prefecten en verscheidene professoren
naar het spel der jongens te kijken. Onder hen bevond zich ook
pater Beakey. Hij bezat een vluggen, scherpen blik, en bet trof
hem terstond, dat een aantal der groote iongens afwezig was.
W aar konden zij zijn?
Zijn 3.rgwaan was gaande gemaakt. Misschien hadden zij
partijgetrokken van bet feit, dat hij een nieuwe prefect was hij was nog slechts 'n veertien dagen te St. Maure - om
naar 't dorp te gaan. W ellicht - vreeselijke gedachte f kwamen zij dronken naar bet college terug. Pater Beakey
wist, wat er zooal in een ~ostschool gebeurde, en hlj herinnerde
zich droeve gevallen van jeugdige onmatigheid.
Hij zuchtte, haalde zijn notitieboek te voorschijn en liep de
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naamlijst door. Zijn gelaat versomberde, toen hij de namen las
en vergeleek. Ja, al de leiders, dezelfde jongens, welke Tom had
ve:rzocht te mogen spreken, ontbraken.
,,Dat is te bar," mompelde hij bij zich zelven. ,, Van hen bad
ik allerminst verwacbt, dat zij in ,t geniep handelden. Ik: hoop
niet, <lat zij iets doe~ hetwelk het eoHege in opspraak zou
brengen. 't Zijn allemaal goede jongens en het zou jammer zijn
ook maar een hunner te moeten wegjagen. 't Zou heusch te
betreuren zijn, want ik ken geen betere jongens. Doch wellicbt
zitten zij hier of daar in een hoek Ik wil mij eerst omtrent
dat punt vergewissen."
Juist op dat oogenblik kwam Tom in een grooten, triomfantelijken uitval hem strijkelings voorbij. Zonder op de rondvliegende
werptuigen te letten, hield pater Beakey hem staande.
,,Playfair," scbreeuwde hij, .om zich boven bet rumoer uit
verstaanbaar te maken, ,, weet je ook iets van Carmody, Ryan
en de andere jongens af, die je mij verzocht te mogen spreken?
W aar zijn ze ?"
Toen pater Beakey sprak, zag hij er bezorgd uit Tom, zooals
jongens kunnen doen, zag die bezorgdbeid aan voor ergernis en
leidde daaruit af, dat de prefect uit z'n humeur was, omdat zijn
jongens op de vlucbt gedreven waren.
,,Ik: zal hem de geheele toedracht vertellen", dacht Tom, ,,na
den strijd, als de pater niet meer zoo boos is. Als ik het hem
nu zeg, zal hij mij een standje schoppen van waar ben je me!"
En dus gaf hij benepen ten antwoord:
,,Pater Beakey, gelieve mij voor heden te verontschuldigen,
heusch, ik zeg het u liever uiet~
Dit antwoord versterkte den ergsten argwaan van den prefect,
,,Er valt niet aan te twijfel en." mompelde bij en onttrok zicb
nit bet dicbtst van bet gevecht, ,,die jongens bebben zieb
heimelijk naar bet dorp begeven. Ik hoop ecbter niet, dat zij
er iets gebruiken."
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Pater Beakey baalde zijn borloge uit Hij scbrikte ; bet was
twee minuten over bet vastgestelde balf-uur. Haastig begaf hij
zicb naar zijn eigen speelplaats en luidde de beL
Een onbescbrijfelijke vreugdekreet borst uit de kelen van een
bonderdtal kleine jongens, toen in den vollen roes der overwinning,
zij voor de laatste maal hun overwonnen oudere studenten op
de vlucbt joegen. 't Was een scbandelijke vlucht I
Niet zoodra had de bel geluid of Tom liep naar bet
klassengebouw, sloop haastig de trap op, en terwijl buiten de
overwinningskreten weergalmden en binnen de gevangenen
mopperden, ontsloot hij zonder gerucht te maken de deur.
Daarna snelde hij ijlings weg, vertrouwde den sleutel van pater
Beakey aan de zorg van een grooten jongen toe, en keerde naar
zijn eigen speelplaats terug, om daar de gelukwenschen te ontvangen en het gevecht nog eens over en weer te bepraten.
In de klaszaal, die hij zooeven had verlaten, werden nochtans
geen gelukwenschen ge"'wisseld. Carmody en Ryan zaten te pruilen
in een hoek; Ziegler. schreef met zorg op bet zwarte bord:
,,Beetgenomen"; Will Cleary floot ,,'t Laatste roosje, dat mij
tooide" in den trant van een treurzang; terwijl Miller tusschen
de banken met groote stappen op en neer liep gelijk een tijger
in z'n kooi.
,,Jandorie!" borst Mr. Neff uit: ,,Zoo fang ik bier ben, heeft
men mij nog nooit zoo te pakken gehad 1"
,,Je bent bier nog niet zoolang geweest, je k0mt pas kijken,"
luidde d~ troostrijke aanmerking van Ryan.
,,Dat is me een aardige herrie," gromde Cleary. ,,Elke kleine
aap op de speelplaats zal ons uitlacben."
,,Den eersten den besten jongen, die mij uitlacht, sla ik kreupel !"
zeide Mc Coy.
,,Stelt jelui den grijns op Fannings bakkes eens voor," mopperde Carmody.
De taak om zich den grijnslach van Fanning voor te stellen,
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scbeen met eenige moeilijkheid gepaard te gaan, want zij bracht
een stilte te weeg, welke ettelijke minuten duurde.
"Als nu die kleine rakkerd er maar aan denkt terug te komen,
om de deur weer open te maken," riep Arthur ten slotte. ,,Het
gevecht heeft minstens al een uur geduurd. Heeft iemand van
jelui ook een knoophaakje bij zich ?"
Er heerschte een gemelijk zwijgen.
,,Korn," hernam Arthur, ,,Iaten wij aan 't raam gaan staan
en de aand~cht van een der jongens trachten te trekken, opdat
hij de deur voor ons ontsluite !"
,,Doe dat, wat ik ie bidden mag, niet !" riep Ryan. ,,Er zal
evengoed al genoeg om ons gelachen worden. Maar als de jongens
er de lucht van krijgen, dat we bier opgesloten zitten, komen
ze in optocht naar boven om ons uit te laten."
,,Hoor eens," zeide Ziegler, ,,ik hen niet voornemens hier
eeuwig te blijven. Ik wil eens zien of ik mij niet door bet
vallicht boven de deur zou kunnen wringen."
"Toe, probeer bet eens," moedigde Carmody uan. ,,En wie weet,
steekt de sleutel nog aan den buitenkant in 't slot. 't Zou juist
iets voor zoo'n kleinen aap zijn, dien er in te laten steken."
Terwijl Carmc.dy nog sprak, had Ziegler zijn jas en vest reeds
uitgetrokken.
,,Komaan, jongens, geeft me 'n zetje l" zeide hij.
Bereidwillige handen kwamen hem te hulp - een beetje al
te bereidwillig wellicht, want Ziegler vloog met zulk een vaart
door de opening, dat hij aan den anderen kant op handen en
knieen te landen kwam.
,,Jelui bent een troep stommerikken !" foeterde hij en krabbelde
overeind; ,,denken jelui, dat ik voor 'n mHlioen verzekerd
ben en twee of drie nekken heb te breken. - Er is hier geen
sleutel te bekennen."
,, Trap de deur kapot l" stelde Mc. Coy voor.
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,,Best! Berg je dan maar daarbinnen," gaf Ziegler ten
antwoord.
Hij ging een paar schreden achteruit en rende toen met een
vaart naar de deur, en terwijl bet volle gewicht van zijn lichaam
tegen het houtwerk bonsde, greep hij meteen de kruk van de
deur en draaide die om.
De deur vloog open en Ziegler tuimelde naar binnen, tegen
Cleary aan, die buiten adem op den vloer viel met zijn vriend
bovenop zich.
Terw\jl die twee ongeluksvogels al mopperend opstonden,
barstten de anderen uit in een schaterlach.
,,Schei uitl" brulde Ziegler, toen hij weer bij adem was.
,,Jelui bent een troep gekken ! Je kondt toch weten, dat de
deur in 't geheel niet gesloten was!"
,,Natuurlijk hadden wij dat kunnen weten," stemde Carmody
toe. ,,'t Is grappig, dat jij zulks 't eerst moest ontdekken. Je weet
immers wel, <lat je zoo'n scherpzinnig personage bent."
,, Weet ie noch wat?" snauwde Ziegler.
,,Ik zou mij zelf wel een klap om m'n ooren willen geven~
stommerik die ik ben !" aldus richtte Ryan zich tot zijn makkers.
,, Daar zitten wij anderhalf uur bier te koekeloeren en de deur
heeft al 'n eeuwigheid opengestaan !"
Langzaam en neerslachtig daalden zij de trap af; de een
trachfte zich achter den antler te verbergen, - een kunstgreep,
welke nochtans niet aan allen gelukte. Toen zij de speelplaats
bereikten, haalden zij ruimer adem, daar zij bespeurden, dat er
niemand was behalve pater Beakey, de prefect, die oost en west,.
en noord en zuid nauwkeurig had doorzocht, in de hoop bun
verbl\1f te ontdekken.
,,Jongens," zeide de prefect, wiens argwaan gestijfd werd
door hun verlegen blikken en hoog-roode gezichten, ,,jelui zijt
gesnapt, - dat valt niet te ontkennen t"
,,Het is zoo, helaas, pater," gaf Carmody ten antwoord, die-
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vruchteloos poogde opgeruimd te schijnen. ,, Wij zijn verplicht
het te bekennen. 't Was dom van ons."
,,Zoo - en weet ielui anders niet ter verontschuldiging aan
te voeren ?" riep de eerwaarde heer Beakey verbaasd uit.
,,Och, 't was maar een grap, pater!" zeide Ryan, wiens verlegenheid nu ten top gestegen was.
,,Maar een grap ?!" bracht de prefect er hortend uit, ,,'n grap,
'n grap ?l Ik heb geheel andere denkbeelden van een grap."
,,Korn, kom, pater, z66 ernstig is 't toch niet," sprak Cleary
op verzoenenden toon, ,,en ik hoop, vervolgde hij, ,,dat u er
Playfair niet voor zult straffen.s'
De eerwaarde beer Beaky herinnerde zich de verlegenheid
van Tom.
,, Wat?" riep hij uit, ,,durft ielui beweren, dat die onschuldige jongen er in betrokken was ?"
,,Nu, hij was, zoo te zeggen, de ziel van de heele geschiedenis,"
viel Carmody hierop in, die zich verwonderde, dat de prefect
zulks niet scheen te begrijpen. ,,En laat mij er bijvoegen, dat
hij volstrekt niet zoo'n onnoozel bloedje is; hij kent meer streken
dan 'n jongen, die tweemaal zoo groot is in dit college - de
drommel hale hem !"
,,Inderdaad," zeide de prefect met droeve stem, ,,het geval
is erger, dan ik dacht. Jongens, dat had ik van jelui niet verwacht. Ik heb jelui voor verstandiger aangezien."
Algemeene verslagenheid in den allerhoogsten graad. Eenigen
glimlachen schaapachtig. D~ meesten staan naar hunne voeten
te staren.
,,Ronduit gezegd," vervolgde hij, ,,spijt het mij om jullie."
,,0, bekommer u maar niet over ons, pater," viel Cleary
hierop in : ,, wij kunnen er wel tegen, dat men ons uitlacht."
,, Uitlacht!" herhaalde de prefect kregel ; ,, wil j e daarmee
zeggen, dat zulk een handelwijze stof tot lachen geeft aan de
studenten van dit college?"
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,, Wel wis en zeker," zeide Ryan niet minder den bal misslaande dan de prefect ,,En waarachtig, ik geloof dat bet 't beste
voor ons zal zijn, met hen mee te lachen."
,,Dat gaat waarlijk te ver," zeide pater Beakey ernstig. ,,Ik
zie, dat geen uwer in staat is, verstandig te spreken. Morgen
zult ge uwe woorden van heden berouwen, wanneer ge het juist
gebruik uwer rede herkregen hebt."
De jongens keken elkaar verbluft aan en begrepen er geen
zier van. Voor de eerste maal begonnen zij te vermoeden, dat
bier een misverstand moest plaats hebben.
,, W elaan," hernam de prefect, ,, biecht eens eerlijk op. Hoe
lang hebt jelui daar binnen gezeten ?"
(Pater Beakey bedoelde in de herberg, de jongens dachten,
dat hij de klaszaal meende.)
,,Ruim een uur," gaf Carmody ten antwoord.
,,En wat nam elk?"
De jongens keken elkaar weder radeloos aan.
,,Bedoelt u krijt, pater?'' verstoutte Ziegler zich te vragen.
,,Ik heb 'n heel klein stukje genomen, maar wist niet, dat er
kwaad in stak," en hij haalde uit zijn zak een staafje krijt te
voorschijn fer grootte van een centimeter ongeveer.
Pater Beakey kreeg een kleur van kwaadheid.
,,Er was niets anders te nemen dan inkt," ging Ziegler voort,
,,maar niemand onzer bliefde dien."
Dit antwoord maakte de zaak er niet beter op. De prefect
was er nu van overtuigd, dat de jongens hem voor den gek
hielden<c
,,Genoeg wartaal," zeide hij. ,,Ge behoeft door ontijdige scherts
uw vergrijp niet nog erger te maken, dan bet reeds is. Ge
hebt alreeds bekend, gesnapt te zijn. Alvorens jelui vijf minuten
weg waart, miste ik jelui op de speelplaats - en jelui hebt
althans eenig spoor van berouw getoond, jelui bekent meer dan
een uur daar te hebben gezeten; de beteuterde uitdrukkingen
Tom Playfair
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en hoogroode gezichten zijn duidelijke teekenen, van hetgeen
jelui gedaan hebt - alles getuigt duidelijk tegen jelui. Weest
nu zoo verstandig volmondig te bekennen: ja, wij zijn naar de
herberg geweest. Zegt mij ook nog: wat en hoeveel elk gebruikt
heeft."
De verbazing, welke bli elken volzin van den prefect zich op
ieders gelaat afteekende, bereikte eindelijk bet toppunt. De
jongens keken elkaar met grappige verwondering aan; bet misverstand was dan ook al te belachelijk. De laatste vraag var
pater Beakey was bet signaal voor een uitbundige vroolijkheid
en een hartelijken schaterlach.
,,Jongensl Jongensl" srneekte de prefect, .,maakt in 's hemelsnaam geen opschudding !"
Ryan bedwong zijn vroolijkheid en helderde het misverstand
op. Terwijl hij sprak - 't was een lust om te zien - verdwenen
de rimpels en voren uit 's prefeden gelaat, en de ernstige,
a;troeve lijnen om den mond plooiden zich weldra tot een opgeruimden glimlach.
,,Hoort eens, jongens," zeide h\j, toen Ryan hun lotgevallen
uitvoerig beschreven had, ,,ik beken dat ik een leelijken flater
heb begaan, en ik vraag jelui vergiffenis. Ik weet er wel is waar
het fijne nog niet van, maar bet doet me toch oprecht genoegen,
dat ik mij vergist heh en in 't ongelijk ben."
De jongens fluisterden een poos onder elkaar, en alsdan nam
Ryan weer het woord:
,,Pater Beakey, wij verzoeken u ons een gunst te bewijzen. U
en die Playfair zijn de eenigen, die er van af weten op wat
manier wij beetgenomen zijn - wij zullen er voor zorgen, dat
die kleine guit zijn mond houdt, als u nu maar ons beloveu
wilt, geen sterveling er over te spreken."
,,Jelui kunt mij vertrouwen," gaf pater Beakey ten bescheid,
,,niemand komt door mij er een jota van te weten."
,,Dank u, pater!" klonk bet in koor.
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Het viel gemakkelijk Tom te overreden over <lat geval het
stilzwijgen te bewaren; eveneens ook George Keenan (die Tom
tot het plan had aangezet); en zoo wordt heden voor het eerst
de "ware redent' bekend gemaakt, waarom de groote jongens er
niet in slaagden, het sneeuwfort in te nemen.

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

W AARIN TOM ZWAAR BEPROEFD WORDT

Bij bet verhalen der gebeurtenissen, welke in den nacht na
den eersten Vrijdag in November plaats hadden, heb ik opzettelijk vermeden, uit te weiden over den indruk en schrik van dat
treurig voorval.
Men zou wellicht veronderstellen, afgaande op hetgeen ik van
Tom verhaa1de, dat, vreemd genoeg, bet incident, hetwelk zulk
een noodlottigen afloop had, hoegenaamd geen indruk op onzen
vroolijken, kleinen held had gemaakt. Dit is noehtans een verkeerde gevolgtrekking. Natuurlijk werd Tom bet droevig schouwspel der begrafenis van zijn twee vriendjes wijseJijk bespaard,
door hem in de ziekenzaal te houden. Nadat hij de slaapzaal
onder den koepel verlaten had, zag hij nimmer het gelaat van
-Green terug, welk gelaat in den dood heel wat schooner en vreedzamer was, dan bet ooit tijdens bet leven aan 't college was
geweest. Ook zag hij nimmer bet lieve gezichtje van bet zacbtzinnige. jongetje weer, dat om zijn gebed had verzocht Wanneer
hij bet hadde gezien, zoude bij daarop dezelfde heerlijke uitdrukking hebben herkend, die bet gelaat als met een stralen-
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krans omgaf, toen het jongske prevelqe: ,,Zoet Hart van Jezus,
wees mijne liefde!"
Integendeel had het voorval Tom ten zeerste getroffen. Hij
wist, dat zijn eigen ontsnapping aan een plotselingen dood bijna
aan een wonder grensde; en elken avond dankte hij God uit
het diepste zijns harten, dat Hij hem had gespaard, om hem in
de gelegenheid te stellen zijn eerste H. Communie te doen. Dat
Green uit bet leven was weggerukt, iuist toen hij zijne hartstochten
overwonnen, en een begin gemaakt had met z\jne bekeering, en
dat Alex opgeroepen was, om voor God te verschijnen op den
zelfden dag, dat hij voor den negenden maal op den eersten
Vrijdag der maand tot de H. Tafel was genaderd, scheen Tom
een wonderbaar bewijs van Gods barmhartigheid toe. En 't was
bovendien ook een beilig voorbeeld voor hem!
Het vervulde zijn hartje met een brandende begeerte, om Jezus
in het H. Sacrament Zijner liefde te ontvangen. Katholieke jongens - ik heh ze zoo gekend - laten dergelijke gevoelens en
aandoeningen geenszins blijken, ja verbergen ze als bet ware.
Noch in hunne <laden, noch in hunne gesprekken valt er iets
bijzonders op te merken, bebalve dat zij n6g zorgvu1diger vermijden al wat zondig is.
Schertsen en grappen maken, spelen en studeeren schijnen
hunnen gang te gaan, gel\jk voorheen. Maar niettemin is de
verandering volkomen en duurt soms heel hun leven.
Het was een gelukkige dag voor Tom, toen op den 15 Februari
de klas der Eerstcommunicanten werd georganiseerd. Ik durf
beweren, dat geen enkele kleine jongen, die ooit St Maure
bezocht, zich met z66veel zorg en ijver voorbereidde als Tom.
Elken dag had hij zijn catechismus geleerd z66 prompt, dat er
geen letter aan haperde. Ook verzuimde hij in die dagen zijn
andere studie allerminst. Inderdaad, in aanmerking genomen,
dat bij zoo lang afwezig was geweest, was het voor hem noodzakelijk zich geheel ~n al op zijn werk toe te leggen, wilde bij
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laalslen tijd iets op mij mocht hebben aan te merken, heeft hij
er nochtans niets van tegen mij gezegd.')
,,Ben je inderdaad in den laat::;ten t~jd steeds braaf geweest,
beb je altijd goed opgepast?';
,,Ja, pater; ik bereid mij immers voor op mijn eerste H.
Communie."
,, Tom, ik heb slecht nieuws voor je l"
,,Is er thuis iemand ziek, eerwaarde r
,,Neen; bet belI'eft je zelf. Je vader is zeer ontevreden over
je bulletin."
,,Ja, ik heh lage cijfers · gehad, omdat ik een hoop lessen
verzuimde. Maar pater Middleton zegt, <lat ik in den laatsten
tijd f]inke vorderingen heb gemaakt."
,,Uw vader weet zeer goed, dat ge een poos afwezig zijt
geweest, maar er moet nog iets anders in je bulletin hebben
geslaan, - een aanmerking, dat je reden tot ontevredenheid
gegeven hebt; want je vader beveelt mij nadrukkelijk, je terstond
uit de voorbereidende klas der Eerstcommunicanten te nemen."
Er verscheen een vreemde uitdrukking op Toms gelaat. Elke
zenuw trilde. Tot op dat oogenblik had Tom zelf er nog geen
besef van, met welk een hevig verlangen hij ,,den schoonsten
dag zijns levens" te gemoet zag.
,., Trek het je niet al te zeer aan, m'n kind," hernam de
president, getroffen en gesticht tevens door de wijze, waarop
Tom bet nieuws ontving. ,,Ik koester de hoop, dat hier een
vergissing in it spel is; ik zal de zaak nauwkeurig onderzoeken.
Ge mod niet alle hoop opgeven."
,,Ik dank u, eerwaarde," zei Tom.
,,Draag middelerwijl deze beproeving aan God op, m'n jongen.
Hij is bet, die ze u overzendt. Zijne wegen zijn niet onze
wegen. En als Hij ons beproevingen overzendt, wil Hij, dat wij
die met een opgeruimd hart dragen."
,,Ik zal trachten het te verkroppen, pater. Maar, 't valt mij hard.,,
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Tom begaf zich rechtstreeks naar de kapel, wierp zich voor
bet Allerheiligste Sacrament op de knieen en bad vurig. Toen
hij daar binnentrad, was hij verward en verbijsterd, toen hij
drie minuten later de kapel verliet, was hij betrekk:elijk kalm.
Er bestaat geen smart, welke niet door bet gebed kan worden
verzacht; en aan de smart van kinderen, God zij er voor
geprezen, wordt het spoedigste de bitterheid ontnomen door een
vurig gebed.
Niemand, die Tom nog in dat zelfde uur zag spelen, zou
deb hebben kunnen voorstellen, dat die vlugge knaap, een
en al levendigheid, vroolijkheid en beweeglijkheid, zooeven
nog den tweeden harden slag in zijn leven had ontvangen. Het
overlijden zijner moeder was de eerste f elle smart geweest.
Er verliep een week, alvorens hij weder bij den president
ontboden werd.
,,Zoo, Tom! De zaak ziet er iets gunstiger voor je uit Er
heeft een grove vergissing plaats gehad. Er was een rapport
aan uw papa gezonden, waarin uw gedrag ,,ten eenenmale onvoldoende" genoemd werd. Die aanmerking behoorde echter te
staan op bet bulletin van een andere jongen, doch kwam, door
een abuis van den schrijver, op bet uwe. Ik heb zooeven uw
papa geschreven, hoe de zaak gelegen is, en ik ben er van overtuigd, dat binnen een week alles weer in orde zal zijn."
De blijdschap van Tom was groot, en daar het hem moeilijk
viel beide beenen op den vloer te houden, haastte hij zich de
kamer te verlaten; zijn weg van hier tot aan de kleine speelplaats was een onafgebroken huppeldans.
Tot er bericht van zijn papa kwam, leefde Tom in blijde
verwachting. Met welk een haast begaf hij zich naar de kamer
van den president, toen hij eindelijk · geroepen werd, om de
beslissing te hooren ! Hij trad binnen met een hoogroode kleur
van spanning en een glimlach van hoop op het gelaat. Maar de
blos veranderde in een doodelijke bleekheid en de glimlach
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verdween oogenblikkelijk, want er was iets in bet gelaat van
den president, hetwelk hem waarschuwde, dat zijn beproeving
nog niet geeindigd was.
,,De inhoud van ~w vaders schrijven heeft mij min of meer
verrast, Tom. Hij meldt mij, blijde te zijn, dat uw gedrag reden
tot tevredenheid geeft en dat ge uw best doet bij de studie; docb
hij voegt er bij, dat hij reeds eenigen tijd er aan twijfelt - om
andere redenen - of bet wel raadzaam zou zijn, u dit jaar tot
de eerste H. Communie toe te laten."
,,Ik heb thuis steeds een hoop last veroorzaakt," verklaarde
Tom nederig; ,,pa is, naar mijn meening, van gevoelen, dat mij
langere tijd gegund moet worden, om mij te beteren."
,, Wat hem zoo doet denken, Tom, is overgroote bezorgdheid
en liefde; hij wil er volkomen zeker van zijn, dat je goed voorbereid bent. Hij veronderstelt, dat je levendige aard een teeken
is, dat ge te jong zijt."
,,Ja", stemde Tom benepen toe ,,het zou beter voor me zijn,
als ik kon rondloopen met 't uitgestreken gezicht van o zoo'n
heilig boontje 1"
,,Evenwel," voegde de president er bij, die wegens Toms gezegde
slechts met moeite een glimlach kon onderdrukken, ,,laat bij
't aan mij over."
Het gelaat van Tom klaarde onmiddellijk op.
,, Te oordeelen naar de strekking van zijn brief echter, geloof
ik, dat hij Jiever zou zien, als ge nog een poosje wachtet."
Het gelaat van Tom betrok weer.
,,Nu, m'n iongen, kunt ge zelf kiezen. Als ge er op staat, zal ik
je vergunnen weer aan het Eerste-Communieonderricht deel te
nemen."
Tom stond een oogenblik te peinzen; dan begonnen zijn oogen
eensklaps te flikkeren - bet licht eener ingeving.
,,Pater, ik zal u zeggen, wat ik ga doen. Ik wil nog een jaar
wachten."
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Hij gaf geen reden op, waarom; doch de president had geen
verklaring van noode. Tom had de partij van stipte gehoorzaambeid en van opoffering gekozen.
,,God zal je voor dat besluit zegenen, m'n jongen. Uw eerste
H. Communie later zal er des te gelukkiger door zijn; en zelfs
al ben ie nu en dan eens ongehoorzaam geweest, deze daad van
onderwerping, nu gedaan, maakt alles rijkelijk weder goed. Ge
hebteen wijzekeuzegedaan en Gods zegen zal op die kenze rusten."
Tom verliet den president met een opgeruimd en tevreden
gemoed. Doch zijn lijden en wederwaardigheden waren nog niet
gedaan. Somtijds bekroop een hevig verlangen naar de eerste
H. Communie onzen kleinen vriend.
Op het beschermfeest van den H. Joseph knielden zestien
knapen voor het altaar, om voor de eersie maa1 het Lichaam
en het Bloed des Heeren te ontvangen. Bij dat gezicht schoteu
er tranen in Toms oogen. Een traan biggelde langs zijn gezicht.
en daarmede was alle droefheid uit zijn hart verdwenen.
Ondertusschen verslapte bij in zijn studieijver geenszins. Met
het oog op zijn H. Communie beschouwde hij elken dag op St.
Maure doorgebracht als een dag van voorbereiding, en toeD
het eind-examen plaats had, behaalde Tom de hoogste eer in
zijn klas, met negen-en-negentig punten van verdienste achter
zijn naam.
Arme Tom! Een andere verschrikkelijke gebeurtenis zou zich
tusschen hem en zijn eerste H. Communie dringen. God scheen
met dat aardige, guitige kereltje bijzondere oogmerken te hebben.

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

WAARIN TOM EEN NIEUWEN VRIEND VERWERFT EN EEN
ZONDERLJNGE GESCIIlEDENIS VER.:l'i"'EEMT

Om aan mijnheer Playf air recht te doen wedervaren, moet
gezegd worden, dat bet gedrag van Tom tijdens bet laatste
halve scbooljaar hem ten zeerste voldeed.
Toen zij elkander weder ontmoetten, uitte hlj daarover zijn
vreugde in zu1ke bewoordingen dat Tom tot over zijn ooren
bloosde.
,,En mijn beilige Communie, vader?"
,,Die moogt ge doen, m'n jongen, zoodra de president je
bet volgende jaar zulks vergunt. Misschien ben ik een beetje te·
streng tegenover je geweest, maar bet heeft je goed gedaan."
En inderdaad, er viel aan de bekeering van Tom niet te twijfelen, alhoewel de waarheid mij gebiedt er bij te voegen, dat
hij gedurende de twee maanden vacantie zicb thuis zeer levendig gedroeg.
Na zijn terugkeer in het pensionaat, had bij een lang onderhoud met den president, waarvan bet gevolg was, dat Tom
onder de persoonlijke leiding van dezen eerwaarden pater zich
zou voorbereiden, om met Kerstmis voor de eerste maal tot de
H. Tafel te nader~n.
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Die Kerstmis zou het keerpunt worden in het leven van
onzen held. De maand .September ging kalmpjes voorbij. Tegen
bet einde der maand verwierf Tom een nieuwen vriend.
Terwijl hij op 'n mooien achtemamiddag over de speelplaats
slenterde, werd zijn aandacbt getrokken door de volgende
samenspraak:
,, Hij heeft het heimwee !"
,,Hij verlangt naar z'n moetje !"
"Geef hem een pop, met een mooi goudpapieren jurkje aanl"
Dit waren slechts een paar uitdrukkingen, geuit door John
Pitch en eenige anderen van dezelfde inborst, en gericht tot een
schuchter-uitziend jongetje, om hetwelk zij met veel lawaai
geschaard stonden. Het toeval wilde, dat alsdan juist Tom en
Harry daar voorbijkwamen.
,, Wat scheelt er aan ?" vroeg Tom aan bet offer van di en spot.
,,Zijn moetje ontbreekt hem, maar jij, Playfair, bent even
goed als zijn mama!" flapte John Pith er nit.
,,Jelui bent een gemeene troep, om 'n pas aangekomene, die
nog geen vrienden ·heeft, z66 te treiteren," riep Tom met bliksemende oogen.
,,Bemoei jij je met je eigen bemoeisel, Playfair r zei Pitch.
,,Ja, en iij met bet jouwe, en laat die jongen met rust
Komaan, jochie, hoe je ook heeten moogt, laten wij ,,krijgertje"
spelen, maar bier, neem eerst een ulevel !"
De nieuwe vriend van Tom, James Aldine, zei niet veel,
maar zijn oogen spraken boekdeelen vol dankbaarheid. Hij was
een stil knaapje met een olijfkleurige tint Zijne donkere, door
zware wenkbrauwen overschaduwde oogen bezaten dit aanwensel, dat zij van zachtaardige bescheidenheid plotseling oversloegen tot een uitdrukking van bepaalde vrees. Tom, die voor
den nieuw-aangekomene terstond genegenheid had opgevat, had
al spoedig die verandering in voorkomen opgemerkt en toen
hunne vertrou welijkheid mettertijd toenam, werd ook Toms
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verwondering grooter. Hij brak er zich bet hoofd over, en
daar hij een bij uitstek schrandere jongen was, wachtte
hij slechts op een gunstige gelegenheid, om zijne nieuwsgierigheid te bevredigen. Eindelijk bood die gelegenheid zich van
zelve aan.
Het was in de tweede week van October, dat hij en James
zich alleen op de prairie bevonden, ruim twee mijlen van bet
college af. Gemiddeld sluiten jongens in minder dan een week
boezemvriendschap. Deze twee hadden reeds !anger dan acht
dagen op vertrouwelijken voet met elkander verkeerd; Tom
voelde zich derhalve volkomen gerechtigd aan te merken:
,,Waarom ,
kijk je toch
altijd zoo bevreesd,
Jimmy?"
,,Kijkikzoo
bevreesd?"
,,Juist alsof
een groote
hoop geesten
ie verschenen
was, die je
maar niet
bebt kunnen
verjagen."
. . en klopte hem hartelijk op den schouder ...Waarom kifk je toch
Jimmy huialtijd zoo bevreesd, Jim?"
verde en zijn
gelaat werd bJeek.
,,Holla!" riep Tom en klopte hem hartelijk op den schouder,
"daar kijk je alweer zoo benauwd. Vooruit, zeg eens op, wat
er aan scheelt."
,,0, Tom," en de lang-bedwongen aandoening van Jimmy gaf
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zich lucht in een stroom van tranen, ,,ik ben zoo bang, vermoord te worden."
,, Wat?" riep Tom met mond en oogen wijd open.
,,Luister. Je weet, ik woon omstreeks vijf-en-zestig mijlen
van deze plaats, op een groote hoeve. V erleden jaar kwam
zicb daar in de buurt een zekere Hartnett vestigen. Hij was
een kleine, stoere man, donker en gemeen van uitzicbt en
met een zwarten, stoppeligen bakkebaard. Hij woonde geheel
alleen, omstreeks een mi,jl van mijn familie, en sprak zelden of
nooit tegen iemand. Op zekeren avond, zoowat een maand geleden, kwam ik toevamg zijn huis voorbii en hoorde van binnen
gerucht, alsof iemand wilde roepen, maar niet kon. Daarna
vernam ik een vreeselijk la waai, alsof er gevochten werd, vervolgens viel er een pistoolschot en toen was alles weer stil.
Alhoewel ik een weinig bang was, sloop ik toch naar bet raam
toe, maar o, Tom, wat verschrikte ikl Op den vloer lag een
man in een bloedplas, en over hem heengebogen stond die
somber uitziende buur, nu echter nog afschrikwekkender. Ik
was z66 ontsteld, dat ik mij niet verroeren kon, en daar stond
ik met mijn gezicht tegen de vensterruit gedrukt. Hoe dan
ook, ik was als bet ware verlamd. Eensklaps sprong mijn hart
met een hons op - Hartnett had mij ontdekt. Eerst werd
hij vreeselijk bleek, vervolgens uitte hij een afgr\jselijken vloek
en rende naar de deur. Toen hij zich bewoog, keerden mijne
krachten terug en ik liep den weg op, zoo vlug ik maar kon,
nocbtans niet zoo schielijk of ik kon zijn hijgende ademhaling
achter mij hooren, terwijl h\j mij achtervolgde. 0, dat hollen
door het donkere bosch was vreeselijk I Ik geloof niet, dat ik
ooit van mijn leven weder zoo beangst zal zijn. Onder bet
loopen bespeurde ik maar al te wel, dat Hartnett mij inhaalde,
ik smeekte God, mij te hulp te komen en bad, zooals ik
nog nooit gebeden had. Eindelijk vatte hij mij bij den kraag
en hield mij stevig vast. Met de eene hand drukte hij
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mij op den grond, met de ander haalde hij een mes uit zijn
zak. Ik sloot de oogen en prevelde, naar mij dacht, m'n
laatste gebed. Eensklaps liet hij mij los. Ik sloeg mijn oogen
op en zag, dat hij van gedachten veranderd was. ,,Jongen," zeide
bij op een toon, die het bloed in mijne aderen deed stollen,
,,kniel hier nee1· !" Toen ik aan dat bevel had voldaan, hield hij
mij stijf vast. ,,Ik ken je," zeide hij, .,,en je behoeft niet bang
te wezen, dat ik ooit je gezicht vergeten zal. Zweer nu, dat je
nooit zult verklappen, wat je in m'n huis hebt gezien." Hij
zeide mij een afgrijselijken eed voor, di en ik hem moest
nazeggen, en zwoer, wanneer ik ooit kikte van hetgeen er <lien
nacht gebeur<l was, hij mij alsdan onder de ijselijkste martelingen
zou vermoorden."
Sier bield James even op en beefde aan aJie ledematen.
Tom had beide handen in de zakken van zijn wijde broek
gestoken en stond wijdbeens James aan te zien. Dit was zijne
gewone manier om zijn verbazing uit te drukken.
,,Heme]sche goedheid !" zeide hij, ,, wat 'n slechte vent! J e
behoeft nochtans niet bang voor hem te zijn."
,,Maar dat hen ik toch; 't is niet zoo zeer de vrees voor hem
dan wel voor mijn eigen gedrag, die mij kwelt. Somtijds vraag.
ik mij verwonderd af, of ik wel zulk een eed heb te houden. Dunkt
je van wel ?''
,,lk ben z66ver in mj,jn catechismus nog niet gekomen," zei
Tom, ,,maar ik wil het den pater eens vrag2n. He, wat scheelt
er nu weer aan ?"
Terwijl Tom sprak, versclieen er een uitdrukking van onuitsprekelijken schrik op Jimmy's gelaat.
,,0 Tom, ik heb mijn eed gebroken! Ik heb, zonder er bij te ·
denken, jou het geheim verteld." Tom stond verbluft. De handen
gingen dieper in zijne zakken, zijne beenen nog wijder van
elkaar.
,,Zeg," vroeg hij na eenige oogenblikken te hebben nage-
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dacht, ,,je waart immers niet voornemens, je eed te breken,
is 't wel ?"
,,Neen, op m'n woord van eer!" verzekerde James.
,, W elnu, dan is 't ook geen zonde, omdat men geen zonde
kan bedrijven, als men daartoe niet de meening heeft - zoo
is ons in den catechismus geleerd. Maar als ik in jouw plaats
geweest was, zou ik dien eed niet hebben g~zworen. Liever
sterven !"
,,J a, maar zijt ge van meening, dat ik verplicbt ben hem te
houden?"
,,Dat weet ik niet. Maar ik zal je iets zeggen: ik zal er den
president naar vragen, doch z66, dat hij niet merkt, welke jongen
er in betrokken is. Wat dunkt je er van?"
,,Mij dunkt, dat bet een goed plan is."
Nog dienzelfden dag, alvorens te gaan slapen, had Tom den
president er naar gevraagd en van dezen vernomen, dat een
onder bedreiging afgedwongen eed niet bindend is.
,,Maar," vroeg James, nadat hem zulks was meegedeeld, ,, wat
moet ik nu doen? Zijt ge van gevoelen, dat het mijn plicht is
Hartnett aan te geven ?"
,,Dat weet ik niet, Jim, daar moet je nog maar eens over
denken. Korn aan, laat ons nu een partij ,,belegering" spelen,"
en Tom haalde zoo'n spel te voorschijn. Beiden waren ten zeerste
in 't spel verdiept, toen Harry in groote opgewondenheid naar
hen toekwam.
,,Zeg," begon hij, ,,heh je gehoord wat de Red-Clippers gedaan
hebben?"
,,Neen, wat dan ?" vroegen beiden in een adem.
,,Zij hebben een mooien slager voor 't doelloopspel en een zak
appelen uitgeloofd voor elke club op de speelplaats, die een
wedstrijd met hen durft aan te gaan binnen een maand."
De ,,Red Clippers" w.as de kampioen doelloopclub van de
kleine speelplaats, en de spelers waren de sterkste, stout-
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moedigste, bebendigste en werkzaamste der jonge studenten. Zij waren · het voorwerp van voortdurende bewondering onder al de kleine iongens, - een bewondering, die
alleszins verdiend was, daar de Red Clippers herhaaldelijk de
uitmuntend geoefende middelste club van de groote speelplaats
verslagen hadden. De uitdaging van deze negen bood dus, naar
aller meeni.ng, een uitstekende gelegenheid aan om onsterfelijken
roem te behalen.
,, Weet je wat?" zei Tom, ,,laten wij een club oprichten, om
hen te verslaan."
Jam es Aldine glimlachte, en keek Tom aan, alsof hij twijfelde
aan den ernst van dat voorstel.
,,Loop been I" zei Harry minachtend. ,, Wij zullen nog verscheidene duimen moeten groeien in de lengte en heel wat
moeten toenemen in de breedte, alvorens in staat te zijn hen
te verslaan."
,,Dat zeg jij wel," gaf Tom ten antwoord. ,,Maar wij zullen
zien t - Nu iets anders... Harry, zeg, iij kunt draaien, he?"
,, 'n Beetje l" klonk bet zedige bescheid van Harry.
,,Heel goed, iij wordt dus toewerper en ik voorman. Wij
zullen ons terdege oef en en en bet z66 ver zien te brengen, dat
wij een paar van die sinieuren ,,af" maken. Joe Whyte komt
op 't eerste doel; hij kan goed springen en is niet bang, onverscbillig, wat je hem toegooit Willy Ruthers kan het tweede
doel bezetten, en jij, Jimmy, probeert bet eens in de tusschenvakken. Harry Conly schijnt me een flink kereltje te wezen en
is de juiste man voor het derde doel. Voorts plaatsen wij
Harry Underwood op 't veld rechts, hij is een brutale
gooier; Frank McRoy, die zulke lange beenen heeft en een
groot gedeelte van bet terrein kan dekken, komt in 't middelveld, en Lawrence Lery in 't linker, hij is handig in 't opvangen
van 'n bal."
,, Gekheid l" gromde Harry. ,,Al de jongens, die je daar hebt
Tom Playfalr.
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226
opgenoemd, zijn kleine kleuters. Denk je de Red-Clippers met
zulk volkje te kunnen verslaan ?"
,,Dat 's m'n plan."
,,De Red Clippers te verslaan ?!" herhaalde Harry nogmaals
ongeloovig.
,,Dat heb ik immers al gezegd, als we ons eerst maar een paar
weken oefen en."
,,En daarvoor een zaal huren ?" zeide Harry.
,, Wacht je beurt af, boor je I Ga jij en Jimmy stilletjes bij
onze jongens rond, zonder aan de anderen te laten merken, wat
er aan 't handje is,"
Het duurde niet lang of de bewuste knapen waren om Tom
vergaderd, waarop deze bun zijn \plan ontvouwde. Aanvankelijk
vatten zijn hoorders bet plan - de Red Clippers te verslaan ·op als eene misplaatste scherts, doch toen Tom in bijzonderheden
trad, wist hij hen voor zich te winnen en namen zij de zaak
dermate ernstig op, dat, toen hij even opbield met spreken, allen
gereedel~ik hunne instemming met zijn voornemen betuigden,
en, ondanks diens tegenstribbeling, hem kozen tot hoofdman,
I eider en oef enaar van de nieuwe club.
Van nu af zorgde Tom er voor, dat zijn ,,mannekes" schier
onafgebroken zich oefenden, en nochtans geschiedde dat oefenen
z66 onopgemerkt, dat, behalve de negen betrokkenen, geen
der kameraden eenig vermoeden had van het bestaan der
nieuwe club.
Zoo namen bij voorbeeld na elk ontbijt en na elk avondmaal
Mc Roy, Underwood en Conly de drie uiterste hoeken der
speelplaats in beslag en oefend en zich gedurenden geheel den
ontspanningstijd in bet opvangen van ,,hooggeworpen" ballen
(zoogenaamde ,,hoogvliegers"). De doelmannen hadden het bijzonder gemunt op de ballen, welke in een rechte lijn en ,,langs
den grond" (,,grondkruipers") geworpen werden, terwijl Tom en
Harry, met toestemming van den prefect., achter de oude kerk

227

en den handbalmuur hun tijd doorbrachten met zich te oefenen
in ,,slaan".
Tom was weJ een kleine, maar een kloek en behendig opvanger
van ballen, en al gelukte het hem niet altijd den bal te grijpen,
dan was hij toch geenszins bang <liens vaart te stuiten. Door
zich en Harry te oef en en, beoogde hij in 't algerneen di en jongen
toewerper in te wijden in alle kunstgrepen, welke hij kende,
al was zijn ondervinding op dat punt nog niet zoo heel groot.
Wanneer het college een halven dag vrijaf had, dan bleef
Tom met z'n acht mannekes op de speelpJaats, in stede van te
gaan wandelen. En als het terrein dan ruim was, plaatste hij
zijn doelmannen op de doelen, zijn toewerper op de voor hem
bestemde plaats en zijn drie ,, veldmannen'' van 't middel-, rechter-,
en linkerveld beurt voor beurt op 't slagdoel.
Het was aardig om te zien, hoe knaphandig die knapen met
korte broekjes (knickerbocker) den bal in hunne macht hadden.
Zie bijvoorbeeld dien toewerper eens ! Zijn vingers sluiten
zich in schier onmogelijke houdingen om den bal I Hij maakt
zich gereed een ,,indraaier" te leveren. Zwies l daar gaat
h\j, recht over de ptaat been - flap - in Toms handen,
en de iongen met het slaghout verwondert zich, hoe hij
den bal kon missen. Tom werpt den bal van zijn standplaats naar den tweeden doelman, zoodat men zou denken,
dat het eene zaak gold op leven en dood. De bal is echter
te hoog geworpen; niettemin, schijnt Ruthers van meening,
dat hem te vangen 66k eene zaak. is, waarvan leven of dood
afhangt, want hij springt de lucht in, brengt den bal met eene
hand naar beneden en zonder vertoeven stuurt hij hem langs
den grond naar den eersten doelman. Deze is met zulke worpen
vertrouwd, geeft den bal een flinken schop, zoodat hij dwars
over de plaats, waar de toewerper staat, heenvliegt en in handen
komt van den derden doelman. Wat zijn die jongens vlug ! wat
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v~stberaden

in bun grijpen, slaan en vangen I Die eene week
van oefening heeft, zoo te zeggen, wonderen uitgewerkt.
,, Verdikkie f" riep Willy uit, ,, wij kunnen al vrij aardig spelen".
,,Dat zeg je wel," zei Joe nadertredend. "Zeg Tom, mij dunkt.,
wij kunnen nu wel ten allen tijde tegen hen spelen - al zou
bet zoo aanstonds zijn."
,,Ho, ho l" antwoordde Tom met nadruk, ,, wij zouden bet
verliezen. Er is nog een punt van belang, waarop wij te
letten hebben; wanneer wij dat te pakken bebben, dim eerst
zijn we er mee klaar."
,, Wat is dat ?" klonk bet van alle kanten.
,, Wij moeten leeren de ballen te slaan, zooals bun toewerper
ze werpl Wanneer wij dat niet in de perfectie kennen, zullen
zij ons natuurlijk schandelijk verslaan. Nu zal ik jelui iets zeggen,
ik beb een plan gevormd, om het ding daarheen te leiden, waar
wij het hebben willen. Luister: ik wil met ieder van jullie
wedden, en beloof hem gedurende de volgende veertien dagen
mijn taart en ook mijn appels te geven, als ik niet een half
uur lang de moeilijkste ballen van George Keenan vang."
De ,,taart en appels" alsook de ,,pastei" waren op St. Maure
geliefkoosde inzetten bij 't wedden. Met die woorden werd het
dagelijkscb nagerecbt bedoeld.
,,Ik neem die weddenschap aan," zeide Harry, wiens oogenflikkering bewees, <lat hij het plan van Tom snapte. ,,En ik
geef Keenan de helft van m'n taart, als ik bet win."
,,Afgesproken," zei Tom, terwijl hij Harry's band greep en
die vast hield, totdat Joe minzaam de weddenschap bezegelde.
,,En ik zal half mp,t George deelen, als ik win. Maar Harry, je
hebt er tocb zeker niets tegen, dat deze jongens, die getuigen
waren van onze weddenschap, de ballen van George slaan, om
te zien, of ze mij ook in de war kunnen brengen ?"
,,Ook daarin stem ik toe," gaf Harry met een knipoogje ten
antwoord.
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Nu eerst begrepen de anderen, welke list bun kapitein Tom
op 't oog had en waren verrukt, daarin aandeel te hebben. Het
kwam er niet op aan, wie de weddenschap won, want bet zou
een uitmuntende gelegenheid zijn, de worpen van Keenan te
leeren kennen en tevens eenige bedrevenheid te erlangen in
bet slaan.
Na het avondmaal was George Keenan ietwat verwonderd te
worden opgewacht door eenige afgevaardigden van de speelplaatskameraden.
,, Wat willen jelui van me, kleine kornuiten ?" riep hij uit.
,,Hoor eens, George," begon Tom, ,,je k:unt me een pleizier
doen. W eet ie, ik heb vandaag een weddenschap aangegaan, en
deze zeven zijn er getuigen van, dat ik gedurende een half uur
je moeilijkste ballen zou k:unnen vangen. W anneer je nu je
best Q.oet met werpen en jij wint de weddenschap, dan krijg je
een week lang mijn nagerecht; verlies ik, dan geeft Quip je bet
zijne gedurende acht dagen."
Wanneer wij de boeken over ,,brave Hendrikken" kunnen
gelooven, dan geven de meeste modeljongens niemendal om
taart of pastei, maar George Keenan was een modeljongen
volgens zijn eigen maaksel en - nam bet aanbod met beide
handen aan.
,, W el, natuurlijk, wil ik je ballen toewerpen, Tom. Dat is
voor mij zelfs een genoegen I"
,, Vriendelijk bedankt," zei Tom. ,,En je vindt bet immers
goed, dat deze jongens je worpen slaan, bet heeft dan meer van
een echt doelloopspel."
,,Mij wel !" antwoordde George, terwijl hij zijn jas uittrok en
zich naar de standplaats van den toewerper begaf.
Er werd een scheidsrechter aangewezen, om den tijdsduur
van deze nieuwe weddenschap te bepalen en het werpen begon.
Tom slaagde geruimen tijd er in, de moeilijkste worpen van
George blijkbaar met groot gemak te vangen, terwijl de getuigen
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bewijzen aflegden van hunne bedrevenheid in 't slaan, Het moge
vTeemd klinken, do ch het is een f eit, dat Tom, toen er vijfen-twintig minuten verstreken waren, teekenen van vermoeidheid begon te geven, en haastig riep, dat het tijd was, uit te
scheiden. Harry had de weddenschap gewonnen.
Tom verklaarde, dat hij een volgenden keer bet zeker zou
winnen, en, evenals vroeger, wilde hij daarop een weddenschap
aangaan. wm Ruthers nam haar terstond aan, en er werd
den volgenden dag zou herhaald worden.
bepaald, dat de
In een woord, door allerlei listen slaagde Tom er in, zijn
mannekes de gelegenheid te verschaffen elke week drie of vier
malen de worpen van George te bestud6eren en achter <liens
kunstgrepen te komen.
Hij was nochtans daarmede niet tevreden, maar deed meer.
Hij stond er op, dat zij de ballen naar het derde doel leerden
slaan. Hij had daarvoor zijn goede redenen, gelijk het vervolg
zal doen zien.
Aldus met eenzelfden ijver studeerende en spelende., verloor
hij nochtans geen enkel moment uit 't oog, dat Kerstmis ophanden
was. De maand vloog spoedig en aangenaam voor Tom voorbij,
en haast v66r hij het wist, was de dag voor den grooten doelloop-wedstrijd aangebroken.

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

W AARIN DE ,,KNICKERBOCKERS" OP DE ,,RED CLIPPERS"
DE OVERWThWNG BEHALEN 1)

De hoogrnis op Allerheiligen was juist geeindigd. In een hoek
van de kleine speelplaats stond een hoop jongens bijeen hartelijk
te lachen.
,,O· Jupiter l" riep Pitch uit., ,,die zullen er van Iusten l"
,,Die kleine kleuters durven heel wat !" merkte Harry Jones
aan, de hoofdman of veldkapitein van de Red ClipperB. Hij had
een brief in z\jn hand.
.,, Wat is er, dat jelui zoo'n pret hebt ?" vroeg George Keenan,
die zooeven ten tooneefo verscheen.
mooiste grap, die je dit jaar hebt beleefd, George," zeide
Conway. ,, Toe, lees jij 't hem eens voor, Henry!"
~Luister eens hiernaar," zeide Henry glimlachend ....
College St. Maure.
1 November, 19
Aan den beer HENRY JO:NES.

WelEd. Heer/
Wij, de Club der Knickerbockers van 't St. Maure-college,
') Zie over 't Doelloopspel de Bijlage achter dit verhaaJ.
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dagen door dezen de Red Clippers uit tot een doelloop, te spelen
op Allerheiligen des namiddags.
Hoogachtend:

THOMAS PLAYFAIR, kapitein en voorman.
HARRY QUIP, toewerper.
JOS. WHYTE, 1e doel.
WM. RUTHERS, 2e doeL
JAMES ALDINE1 in de tusschenruimte.
HENRY CONLY, 3e doel.
HENRY UNDERWOOD, in 't rechterveld.
FRANK McROY, in 't middenveld.
LORENZ LERY, in 't linkerveld.
Maar George Iachte niet.
,,Die jongens mogen klein zijn," zeide hij ernstig, ,,maar bet
z:ijn gare rakkers. Wat ons betreft, wij hebben in drie weken
niet gespeeld, en sommigen van onze club hebben oef ening
hoog noodig."
,, Och wat 1" riep Pitch met minachtend gebaar, ,. wij behoeven
ons voor die kleuters niet te oefenen. Verleden jaar was Quip
toewerper en ik slaander, maar ik trof zijn ballen, juist zooals
ik wilde."
Ondanks de door George gemaakte tegenwerpingen, besloten
de Red Clippers toch den wedstrijd tegen de Knickerbockers op
te nemen, zonder eenige voorbereidende -oefening.
Dienvolgens holden terstond na het middagmaal alle kleine
jongens naar het do~lloopterrein achter het Blauwe Gras; weldra
voegden zich bij hen de oudere studenten, die reeds van Tom
gehoord hadden als ,.exorcist"(duivelbanner) en ookzijn bekwaamheid als kapitein van de sneeuwvesting hadden leeren kennen,
en nu begeerig waren zijn methode in bet nationale balspel te
bestudeeren.
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Vijf minuten v66r tweeen wierp Henry Jones een vijf-cent-stuk
omhoog.
,,Kruis I" zei Tom.
Het was kruis, en de kapitein van de Knickerbockers deed
terstond zijn mannekes de standplaatsen bezetten.
,, 't Is tijd l Beginnen I" schreeuwde de spelrechter, toen George
Keenan zich met bet slaghout naast bet slagdoel posteerde.
De eerste bal van Harry scheen drommels veel haast te hebben.
Hij vloog mooi over de plaat been, <loch was te hoog.
,,Een ball"
Toen kwam er een andere bal, vlug en Iaag.
,, Twee ballen I"
De derde bal was verleidelijk, en juist zooals George hem
gaarne had. Maar 't was een van die verraderlijke langzame
ballen, die als bet ware over de plaat heenzeilen. George, door
de richting vah den bal misleid - want Quip had prachtig
gedraaid - sloeg met kracht . . . mis. De slaander had met
z66veel kracht geslagen, dat, daar 't een zachte lucht was, hij
ronddraaide als een tol en op 't haar af zijn evenwicht verloren
had. Alvorens hij tijd had zich te herstellen, kwam er alweer
een bal gevlogen, regelrecht en bliksemsnel, hem voorbij.
,, Twee slagen mis I" riep de spelrechter.
De toeschouwers lachten: George trachtte een gezicht te zette14
alsof hij op z'n gemak was, en Tom stapte naar bet slagdoel.
George sloeg naar den volgenden bal, doch hij was te langzaam
en sloeg mis. Zijn ergernis onder een zuurzoet Iachje verbergend,
trok hij zich terug. Keenan was ,,af''. Het publiek, steeds op de
band der kleinen, klapte in de handen.
Shane werd nu slaander; de bal, dien hij te treffen kreeg,
moest buiten de schamplijn komen te vallen en werd in den loop
opgevangen door Henry Conly, en Shane was ,,af."
Alsnu volgde Pi~h, die den bal z66 op den grond sloeg, dat
bij den toewerper van zelf in de band moest springen. Onder

luid gejuich en het zwaaien met petten moesten de Red-Clippers
het veld ontruimen.
De Knickerbokkers kwamen nu aan de beurt van slaan. Harry
was de eerste; doch hij had geen geluk. Zijn bal vloog in een
re<::hte lijn naar den opwerper en werd gesnapt. Harry was
reeds op weg naar het eerste doel, hij veranderde echter van
plan en vernijderde zich verlegen, onder voorwendsel, dat hlj
eerst eens drinken moest.
Daarop s1oeg Tom, en na twee mis-slagen zond
een krachtigen, lagen bal naar de tusschenruimte, waar Pitch stond.
Het eerste doel bereikte hij zonder moeite, en daar Pitch den
bal niet tegengehouden had, ofschoon die tusschen zijn beenen
doorschoot, kwam hij zelfs ook nog op het tweede doel Maar
de luidste ,, bravos" weerklonken, toen Joe "\\1Jyte een prachtigen
bal juist over het derde doel heendreef, zelf in 't tweede kwam
en Tom gelegenheid gaf, naar het derde doel en ,, thuis" of
,,op honk" te komen. Willy Ruthers bracht weer afwisseling in
't speL Hij trof in drie slagen niets ..A.Mine volgde hem op met
een hoogen bal in de ricbting tusschen het der<le doel en de
tusschenruimte. Pitch, en Conway, die derde doelman wasi iiepen
met hun tweeen den bal na; er vc!gde een botsing, en bal, derde
doe1man en de man van de tusschenruimte stoven ieder een
kant heen.
~Domkop! Waarom deedt je dat?" flapte Pitch er uit.
,, \Vien? Bedoel je mij ?" vroeg Conway, na overeind gekrabbeld
te zijn, en hij ..vreef zijn achterhoofd.
,,Natuurlijk, jou !"
,,0, ik dacht, dat je den bal bedoeldett Ik kon 't niet helpen.
Ik wou niet voor 'n millioen tegen jouw kop aanbonzen, als 'k
het eenigszins kon verhinderen."
Joe Whyte trok partij van deze woordenwisseling, om van het
derde doel naar huis te loopen.
De volgende slaander was Harry Underwood; <liens bal was
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eigenlijk niet gemakkelijk te snappen, doch tusschen het eerste en
tweede doel stond John Donnel, wien weinig ballen, welke in
zijn bereik kwamen, ontgingen. Underwood was onmiddellijk ,,af'.
De lezers, die op de hoogte van 't doelloopspel zijn, zuUen
reeds begrepen hebben, wat Tom bewogen had zijn mannetjes
te oefenen in het slaan van den bal naar het derde doel en naar
de tusschenruimte - dat waren namelijk de zwakst bezette
punten van de Red Clippers. Daar er nu drie van de Knitkerbockers ,.,af"gemaakt waren, was de eerste gang ten einde. De
Knickerbockers begaven zich weer op hunne plaatsen in 't veld
(veld-partij) en de eerst volgende Red Clipper moest slaan.
Donnel sloeg goed; hij kwam terstond aan 't derde doel.
Op <lat oogenblik zag Conway de kans schoon, om ,t tweede
doel te ,,stelen"; toen de toewerper, Harry Quip, zijn bal weg~
slingerde en William Ruthers zich toevallig niei dicht bij zijn
tweede doel bevond, liep Conway, zoo hard hij ma~tr loopen
kon, er been. Doch zie, Aldine, de tusschenman, was op zulke
~treken bedacht en in een ommezien bij 't tweede doel. De
omzich tige Tom had het plan van Conway reeds in de gaten,
wierp (over Quips hoofd) Aldine den bal toe en deze raakte
daarmede Conway aan, die nu ,.af" was.
Toen hun tweede gang nog slechts halverwege was afgespeeld,
had het negental van Tom niets dan roem behaaM, terwijl
hunne tegenstanders, voornamelijk Pitch en Conway, herhaalde!ijk
flaters begingen. De derde en de vierde gang bracht elke partij
twee overwinningen.
In den vijfden gang liet Pitch, die heelemaal verbouwereerd
was, verscheidene zeer gemakkelijke ballen voorbijgaan, terwijl
Conway dikwijls geen acht gaf, als de bal hem werd toegeworpen,
waardoor de Knickerbockers vier overwinningen behaalden. Het
gevolg daarvan was, dat de kapitein van de Red-Clippers Pitch
en Conway beval de buitenposten van het veld te bezetten. Dat
beviel dezen heeren volstrekt niel
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,,Als men hier z66 behandeld wordt, speel i k niet meer
meet" pruttelde Pitch en trok zijn jas weer aan.
,,En ik moet eerst een pleister op m'n hoofd Iaten leggen,"
voegde Conway er bij, en trok ook zijn jas aan.
,,Laten wij heden ophouden met spelen," zei Donnel tot den
aanvoerder, toen hij zag, dat er twee van het gezelschap afvallig
werden. ,, Wij hebben het onderspit gedolven en kunnen ons nu
nog met goed fatsoen er af maken, alvorens wij onder onze
eigen Ieden ruzie krijgen."
Dat voorstel was goed; de Red Clippers, in bet veld geslagen,
in bet slaan overvleugeld en door de toeschouwers uitgejouwd,
waren inderdaad niet in staat den wedstrijd voort te zetten.
Jones merkte zulks op en besloot daarom, wijselijk, den raad
van Donnel op te volgen.
Hij hield fluisterend ruggespraak met Tom, die van zijn recht
om voort te spelen afstand deed, keerde zich vervolgens tot den
persoon, die aanteekening hield, en deed den uitslag afroepen:
,,Knickerbockers zeven overwinningen tegen de Red Clippers
drie", riep de aanteekeninghouder. Een oorverdoovende bijvalsbetuiging volgde van den kant der sympathieke toeschouwers,
en de overwinnaars wuifden met doeken en mutsen en drukten
elkaar geestdriftig de hand.
,,Playfair,n zeide Ryan, de kapitein van de oudste studentenclub in 't college, ,,ik ben bier al vier jaar, maar op m'n woord
van eer, ik beb nooit een club gezien, die beter gedrild en
geoefend is, dan de jouwe. Jullie kleine kleuters badt verdiend
bet spel te winnen, je waart er al zoo dicht bij."
Deze woorden van Ryan waren slecbts de weerklank van het
algemeen gevoelen.
Het ,,scholen" van den troep had vrucht gedragen. Eens,
tijdens bet spel, had de spelrechter Will Ruthers van bet
tweede doe] teruggeroepen, alhoewel hij klaarblijkelijk dit
eerlijk had bereikt; maar door geen woord of gebaar of blik
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toonde Ruthers nocb iemand zijner partij eenige ontevredenheid.
Zoo ook tijdens bet twistgeding; terwijl Jones en Pitch en
Conway bet voor den spelrechter zeer onaangenaam maakten
door bun voortdurende spitsvondigheden en tegenpruttelingen,
berustten de Knickerbockers, als een man, in wat hij zeide en
namen zij minzaam genoegen met zijn regeling. Dit was slechts
een punt van hunne leiding en oefening; maar bet is een punt,
waarbij ik opzettelijk lang blijf stilstaan, om de eenvoudige
reden, dat zoo weinig vereenigingen op colleges daaraan eenig
gewicht hechten. En foch is dit een punt, hetwelk, als er
behoorlijk acht op geslagen wordt, het doelloopspel maakt tot
een oefenschool van wonderbare zelfbeheersching en aan bet
spel een waarde verleent, die het alleszins begrijpelijk maakt,
dat eene geheele natie aan dat spel de voorkeur geeft.

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
ONAAi.~GENAAMHEDEN

IN ,T VERSCHIET

De vooruitgang van Tom bepaalde zich niet alleen tot het
doelloopspel. Zoowel in als buiten de klasse maakte hij gestadig
vorderingen. Daartoe hielp hem waarschijnlijk niets zoozeer als
de keuze zijner vrienden. Van al de jongens der kleine speelplaats had hij zich tot boezemvrienden gekozen Harry Quip,
Willy Ruthers, Joe Whyte en James Aldine.
Harry Quip, alhoewel een vriend van guitenstreken, bezat
eene groote mate practische, gezonde godsvrucht. Niemand genoot
zoo zeer van een goed geslaagden streek of kon zoo smakelijk
lachen als hij, maar hij verstond het een grens te trekken. Hij
was meegaande van karakter; . wie hem slechts oppervlakkig
kep.de zou inderdaad meenen, dat hij gemakkelijk over te halen,
onzelfstandig was. Wanneer bet onverschillige dingen betrof,
wanneer bet niet gold te kiezen tusschen het geoorloofde en
bet ongeoorloofde, was die veronderstelling volkomen juist. Harry
was meer geneigd toe te geven, dan te zien, dat er ruzie kwam.
Maar als het kwam tot een keuze tusschen recht en onrecht,
dan stond hij zoo vast als een rots.
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Een

voorbeeld moge een denkbeeld geven van Harry's handelwijze bij zulke gelegenheden.
Gedurende de vorige vacantie kwam hij in aanraking met
eenige knapen uit zijn buurt.
Kort nadat hij van St. Maure teruggekomen was, geraakte
hij met eenigen hunner in gesprek, en eeIJ begon 'n geschiedenis te vertellen, welke hij zeer aardig vond.
Harry zag al spoedig in, waar het h eenging. "Hoor eens,
jongens," onderbrak hij den verteller, 11 de lucht is hier niet
meer zuiver. Ik ga een wandelingetje doen; wie gaat er mee ?"
Tot zijn voldoening schepten drie kleine jongens moed en verwijderden zich met hem. Het verhaal werd niet voltooid, en
wanneer Harry Quip zich in dat gezelschap bevond, waren de
gesprekken betamelijk en alvorens de vacantie ten einde spoedde,
was bet zedelijk peil zijner kameraden ettelijke graden gestegen.
Willy Ruthers en Joe Whyte waren levenslustige, vroolijke
kleine bengels, die de deugden van hunne helden Harry en
Tom getrouw weerkaatsten.
James Aldine was iets meer dan een gewoon godvruchtige
jongen. De jonge studenten van bet St. Maure-College vereerden hem werkelijk en' noemden hem den ,,heilige." Zijn
zachtheid van karakter was opmerkenswaardig. Maar die zachtaardigheid was van steviger stof dan het woord gewoonlijk
aanduidt. Zijn zachtzinnige kleine daden werkten bij Harry en
Tom wonderen uit. Onbewust namen zij die zachtaardigheid
van hem over, en al spoedig verricbtten zij met hem kleine
godvruchtige oefeningen, die hun Ieven beschaafden en veredelden
in geestelijke schoonbeid. Tom werd dikwijls door Jimmy's
vroomheid met eerbiedig ontzag vervuld.
,, Wil je wel gelooven, Harry," merkte hij op zekeren dag aan,
,,dat Jimmy Aldine meer godsvrucht en vroomheid in zijn pink
bezit, dan ik en jij, Harry, in ons geheele lichaam en in onze
kerkboeken bovendien. Heb je hem verleden Zondag na de H.
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Communie gadegeslagen? Z\jn gelaat straalde als - als - ik
weet niet wat, en ik keek hem zoolang aan, totdat bij geleek
op een heilige van de eene of andere schilderij. Elk oogenblik
verwachtte ik, dat een mooie gouden stralenkrans rondom zijn
hoofd zou verschijnen en een paar met sterren bezaaide vleugelen
uit zijne schouders zouden spruiten, waarmede bij naar den
hemel zoude vliegen, terwijl hij jou en mij bier achterliet, om
den strijd ten einde toe vol te houden en zelfs dan het nog
moeilijk te vinden, zich ook maar eenigszins betamelijk te gedragen."
Klaarblijkelijk bezat Tom verbeelding. Ware hij ouder geweest,
dan zou hij ongetwijfeld die gedachte in versmaat gebracht en
uitgegeven bebben.
Een der eerste vriendschappelijke geheimen, welke Tom aan
James Aldine mededeelde, was bet verhaal van zijn uitgestelde
Earste H. Communie. James stelde haast evenveel belang in
Toms voorbereiding als Tom zelf; en op de dagen van ontspanning,
wanneer zij samen over de eenzame prairie wandelden, placht hij
zoo liefderijk te spreken van Onzen Zaligmakerin het Allerheittgste
Sacrament, dat zijn kameraad, evenals de discipelen op den weg
naar Emmaus, z\jn hart in zich voelde branden.
Den achtsten November gebeurden er twee dingen, die in nauwe
betrekking stonden met bet wel en wee van onze vijf kleine
kn a pen.
Op <lien avond brandde er een vroolijk vuur in den haard
van mister John Aldine, wiens huis aan den zoom van 't dorp
Merlin gelegen was. Daar binnen was een dame, met vriendelijke
gelaatstrekken, bezig de tafel gereed te maken. Naast den haard
zat een meisje, dat juist de allereerste kindsheid was ontwassen,
met een beoordeelend oog kalm de verdiensten van een prentenboek te onderzoeken.
Er werd buiten een krachtige stap gehoord, de deur ging
open en er trad een beer binnen. ,,Papal Papal" gierde het kind,
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terwijl bet verheugd in de handen k.lapte en naar den pas aangekomene toeliep.
,,Zoo, m'n kleine Toetie,'' 1) zeide de beer Aldine, tilde het
kind op en nam het in zijne armen om het te kussen, ,,en hoe
gaat het met iou, Kate?" vervolgde hij, zijne echtgenoote hartelijk
groetend. ,, Wij hebben van avond reden vroolijk te zijn. Mijn
rechtsgeleerde zaken waren vandaag voorspoedig, en, wat het
beste van alles is, ik heb een brief van James."
,,Hoeral" kraaide Toetie en. danste tot diens groot ongerief
om vaders beenen, die zich van zijn overjas trachtte te ontdoen.
,,Brief van Dimmy? Z) Hoe gaat 't met broer Dimmy? Paatje
alles vertellen aan Toetie van Dimmy l"
Mevrouw Aldine, alhoewel niet zoo druk doende als Toetie,
was niet minder verlangend den inhoud van den brief te vernemen.
,,Korn hier bij 't vuur zitten, man: als ge u geheel en al
lekker en op uw gemak gevoelt, moet ge ons eens laten hooren,
wat onze lieveling heeft geschreven."
Mijnheer Aldine, dit dient bier te worden vermeld, opende
nooit de brieven van zijn zoon, dan in tegenwoordigheid zijner
echtgenoote. Het was een lieve oplettendheid en mogelijk in
menig oog een onbeduidend iets, maar neem dergelijke k.leinigheden uit bet leven weg, wat blijft er dan over?
,,Nu, luistert goed jeluit" zeide mister Aldine, toen hij de
enveloppe opende en den brief ontvouwde.
College St. Maure, 4 Novemb. 1.9 ••
Aan mjjnheer en mevrouw John Aldine.

Waarde Oudersf
Een kloppen op de deur,

zoo

scherp en nijdig, dat mevrouw

1) Verbasterd kinderwoord voor Josephine.
2) InsgeU.tks voor Jimmy, dat alreeds een verkleinwoord is van James.
Tom Playtalr.
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Aldine er door van schrik ineenkromp en Toetie ijlings van
haars vaders knie sprong, deed bier de lezing onderbreken.
..,Binnen l" riep mister Aldine.
Toetie vluchtte achter moeders rokken, toen een kort, somber,
woest-uitziende man, met borsteligen, zwarten bakkebaard, de
kamer binnentrad. Mijnheer Aldine keek den vreemdeling een
oogenblik ietwat verbluft aan.
,,Het is mister Hartnett, die tijdens ge weg waart herhaaldelijk
naar James gevraagd heeft," f}uisterde mevrouw.
,,0 vergeef mij, mister Hartnett," riep de beer Aldine, terwijl
bij op den bezoeker toetrad en <liens hand ~chudde. ,,Ik: had
uw gezicht allang moeten kennen. Ga zitten.11
,,Och," gaf mister Hartnett ten antwoord, terwijl hij plaats
nam, ,,ik kan u niet kwalijk nemen, dat u mij niet herkent,
want alhoewel ik dikw:ijls hier aan huis geweest ben, trof ik u
er telkenmale niet"
.Ik dank u voor uw vriendelijkheid, sir," zeide mister Aldine,
,,en voornamelijk voor de belangstelling, welke u betoont voor
mijn zoon."
,, Wilt u een kop thee met ons gebruiken ?" vroeg mevrouw.
,,Met genoegen, bet is buiten kil, en een kop thee smaakt
wel bij zulk weer. Wat ik zeggen wil, hebt ge binnen kort al
lets vernomen van u_wen zoon ·? U kunt u niet voorstellen, welk
een genegenheid ik voor hem koester. Ik heb hem slechts een
of twee keeren ontmoet en ben er van overtuigd, dat hij eenmaal
een groote rol in de wereld zal spelen."
., Wij hebben juist een brief van hem ontvangen,') zeide mijnbeer Aldine, zeer ingenomen - en welke vader zou dat niet
zijn? - met dezen lof aan zijn zoon toegezwaaid, ,,en wellicht
zult ge het niet kwalijk nemen, als ik hem in uw bijzijn voorlees."
,,M'n waarde beer," zeide Hartnett ,, u is al te vriendelijk,
bet zal mij hoogst aangenaam zijn. Toetie, kleine deugniet,"
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zeide hij tot het kind, ,,kom hier en kijk eens wat 'n mooie
tik-tak ik heb ?"
Maar Toetie, die zich tot nu toe bestendig mm de rokken van
hare .moeder had vastgeklampt, was niet te verleiden hare ve:rschansing te verlaten. Met hare groote, ronde oogen stark
op mister Hartnett gericht, verroerde zij zich niet noch kikte.
Men zegt, dat kleine kinderen instinctmatig goede en slechte
menschen weten te onderscheiden. Dit moge waar zijn of niet,
zeker is het, dat Toetie een besliste meening van mister Hartnett
koesterde, welke alles behalve gunstig voor dat heerschap was.
,,De brief Iuid aldus", begon mister Aldine:
W AARDE OUDERS !

Het verheugt mij zeer te vernemen, dat u beiden
welvarend zijt en kleine Josephine nog goed gezond is. ...
,.Hoezee!" kraaide Toetie daartusschen.
. . . Ik gevoel mij bier zeer gelukkig en houd veel van
de jongens. De meesten hunner zijn zeer goed en vriendelijk, slechts weinigen houden er gemeene streken op
na. Ik houd ook veel v&n mijne prefecten en mijn professor':> is in een woo rd verrukkelijk. Ik geloof' dat hij
meer in een week kan onderwijzen, dan het meerendeel
der andere professoren in een jaar. En nu, dierbare
ouders, wensch ik u iets mede te deelen, dat ik reeds
lang geheim gehouden heh ....

,,Heidaar I wat is dat ?" zei mister Aldine, terwijl bij zijne
·wenkbrauwen fronste en betgeen er volgde voor zich zeiven
las. Hij lette er niet op, dat het gelaat van den beer Hartnett
van kleur verwisselde, en dat zijn rechterhand fluks in den
zijzak voer en daar bleef. Gedurende eenige oogenblikken was
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het stil. - Hadde het kleine gezin maar geweten, wat hun
bezoeker op dat oogenblik dacht !
,, Waarlijk, dat is vreemd I" zeide mister Aldine ten leste.
,Hij schrijft, dat hij de eenige getuige is van een misdaad en
dat hij gezworen heeft, die niet bekend te maken."
:e Welke misdaad ?" vroeg Hartnett.
,,Dat schrijft hij niet; hij belooft enkel mij alles te zullen
vertellen, wanneer ik hem met Kerstmis een bezoek breng."
De hand van mister Hartnett kwam uit zijn zak vandaan en
met een gedwongen lach zeide hij :
,,Kijk, kijk, dat belooft belangwekkend te worden. Misschien
krijgt u met Kerstmis een heelen roman te hooren." Bij bet
hooren van dien schorren lach van den bezoeker, kon mevrouw
.Aldine zich niet weerhouden te huiveren. 'foetie had zich
heelemaal verborgen.
,,Maar 't is middelerwijl reeds laat geworden,'' hernam mister
Hartnett, en hij dronk haastig zijn thee uit, ,, en 't zal beter
zijn, dat ik vertrek." Tamelijk lomp nam hij afscheid.
Toen de deur achter hem gesloten was, zeide mevrouw Aldine
tot haren echtgenoot: ,,Beste John, ik vertrouw dien man niel
Somtijds bekruipt mij de vrees, dat hij bet niet goed met ons
meenl"
,,Dunkt je dat ?" vroeg mister Aldine verwonderd.
,.Ja, zeker."
,,'t Is een slechte, leelijke man," riep Toetie en stampte met
haar voetje.
,,Nu, ik zal m'n oogen open houden, dat is alles, wat ik op
't oogenblik kan doen," zeide de beer des huizes, die tamelijk
sterke zenuwen bezal
Hun argwaan zoude nog versterkt zijn, wanneer zij Hartnett
hadden kunnen zien. Hij stond eenige ellen van bun huis met
gebalde vuisten een vervloeking over hunne hoofden uit te braken.
Omstreeks middernacht trad Hartnett met een reistasch in
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de hand uit zijn eenzaam huis en stapte met vlugge schreden
den grooten weg op. Te Merlin werd hij nimmer meer gezien,
Dien zelfden · dag was Tom de gelukkigste jongen van het
St. Maure-college - en dat wil heel wat zeggen. Hij had van
huis een pakie ontvangen, hetwelk o.a. bevatte; een gom-elastieke
regenjas, een paar schaatsen, zooals de leden der club ,,de IJskoning" bezaten, en een mooien achterlader, om er mee op jacht te
gaan. Gelukkig was bet heden een ,, vrije" dag, en Tom, na van den
prefect van discipline verlof te hebben ontvangen, voegde zich bij de
gewone jachtpartij, waarvan James Aldine lid was. Onder leiding
van zijn vriend leerde Tom zeer vlug. Zijn oogen waren goed en
zijne zenuwen sterk. Tot zijne groote vreugde legde hij een
eend neer bij zijn vierde schot. Dwalende door de bosschen en
over de prairieen, onder bedekking van boom en kreupelhout
voorzichtig voortsluipende naar bet wild, langs den boord van
meer of rivier zoekeude om iets onder schot te krijgen - zoo
verstreek de dag al spoedig, en Tom, met drie eenden in zijn
weitasch, kwam juichend in bet college lerug. Alvorens te gaan
slapen, had hij met Harry, Willy, James en Joe afgesproken,
om vandaag over een we;;k een groote jacht te houden.

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

EEN VROOLIJKE UITTOCHT, EN EEN DROEVIG

THUISKOMEN

De morgen van den vijftienden November, de dag bestemd voor
de groote jachtpartij, was koud, winderig en nevelig. Onmiddellijk na bet ontbijt begaven zich vijf kleine jongens op een
dr8.f naar de geweerkamer, om zich voor den langverwachten
dag, volgens bet op St. Maure heerschend jagersgebruik, uit
te rusten. Daarna trokken zij de prairie in en namen de ricbting van de Pawnee-Creek.
,,Ik ben blij, dat bet zoo koud is," merkte Tom aan, toen zij
buiten de naaste omgeving van bet college gekomen waren . .,Bij
zulk weder is bet prettiger te loopen. Men voelt de kou zoo
niet, als wanneer men stil staat en niets uitvoert."
,,En ik ben blij, dat de lucht betrokken is," zei Harry Quip,
.,omdat w\i nu niet in gevaar verkeeren door de zon te verbranden."
,,Alle soort van weer is goed," merkte James aan .
• Ja, zelfs beet weer," bevestigde Willy Ruthers. ,,Lieve heme~.
wat zoude er een hoop volk verdrinken, als er geen heet weer
kwam, want dan zou niemand ooit leeren zwemmen."
,,Precies," zeide Harry met een ondeugende flikkering in z'n
oogen, ,,en om dezelfde reden zouden er velen 's winters dood-
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vriezen, als er geen koud weer was, omdat de menschen dan
nooit zouden leeren, hoe zich warm te houden."
Eensklaps bleef James Aldine staan.
, Wat scheelt er aan ?" vroeg Tom, die onmiddellijk achte:r
hem was.
,,'t Is om jou, Tom. Denk je, dat ik lust gevoel voor de tromp
van je geweer te kuieren, als jij bet houdt met de monding
gericht naar de plaats> waar verondersteld wordt mijn hersene
te zijn."
, Wat komt dilt er op aan? 't Is niet geladen."
,,Dat is niet altijd zeker, Tom. En: bovendien, ik opper er
bedenking tegen, uit beginsel. Mijn vader heeft mij dikwerf gewaarsch uwd niet te jagen met iemand, die zorgeloos met zijn
geweer omspringt. Hier, kijk, houd het z66, dat bet op je arm
rust, wanneer het dan losgaat schiet je op z'n hoogst een wolk
dood, als je geweer zoo ver draagt, maar je brengt althans geen
onzer letsel aan."
,.,Bah f' mopperde Tom, toen bij aan bet verzoek vol deed, .ik
dacht, dat 'n jongen, die zooveel verstand van geweren beeft,
als jij, er niet zoo bang voor zou zijn."
,,Integendeel, Tom; hoe meer verstand men van geweren
heeft, des te voorzichtiger gaat men er mee om. Een kind, dat
met een geweer weet om te gaan, vermag zooveel, als de sterkste
man. Het is een verschrikkelijk wapen. De kleine lading, die
bet bevat, is voldoende den stoutmoedigste den dood te brengen.,,
James sprak ernstig; zijne woorden maakten een diepen indruk
op Tom.
Het gesprek werd bier plotseling onderbroken door bet
opspringen van een konijn, hetwelk James door een welgericht
schot bet levenslicht uitblies. Er was dien dag veel wild en
v66r den middag slaagde Toxp er in zijn eerste konijn in de
weitasch te steken, met nog e'en vetten wachtel~ terwijl James
drie konijnen an verscheidene vogels had geschoten.
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Zij slenterden langs den oever van de Pawnee stroomafwaarts
voort en hielden even na twaalven a.an den zoom van het boschland stil, dat ongeveer ter breedte van een kwart mijl zich aan
beide zijden der rivier uitstrekte, en waar zij een eenvoudigen,
maar stevigen maaltijd namen.
Een jongen, die den halven dag op de been geweest is en dan
nog kan gaan zitten eten zonder eetlust te bespeuren, zoo'n
jongen verdient niet, dat men over hem schrijft Onze kleine
partij is dat nochtans waard, inderdaad I Koude beefsteak, ham.
brood, koek. en appelen verdwenen met bewonderenswaardige
vlugheid.
,,Is a.Iles al op ?I" riep Tom uit. ,,Ik wou, dat wij nog meer
meegenomen hadden I''
Allen stemden met dien wensch in.
,. Wil ik jelui wat zeggen ?" zei Harry; ,,laten wij een konijn
braden, wij kunnen hier gemakkelijk vuur aanleggen en ik zal
· wel voor kok spelen I,,
Dit voorstel werd gunstig ontvangen, en in een ommezien
maakte James het konijn gereed, dat Tom ge~choten had. Harry
ontstak vuur, terwijl de anderen droge takken en dorre bladeren
aanbrachten. Nauwelijks waren zij met dezen belangwekkenden
arbcid begonnen, toen het begon te sneeuwen.
,,Hoezee 1" riep Harry, die overeind gesprongen was en nu
om het vuur heendanste; ,.morgen zullen wij een sneeuwvesting
op de speelplaats hebben !"
,.Hoera I" juichten de anderen en allen begonnen om het vuur
been te dansen.
Er ligt een onbeschrijfelijke bekoorlijkheid in de eerste sneeuw,
die 's winters valt. Een ecbten jongen brengt ze in verrukking;
elke nietige kleine boodschapper, die in glinsterend wit gekleed
uit de wolken valt, schijnt een blij verhaal te fluisteren in zijn
ontvankelijk gemoed.
De kmipen dansten al vroolijker en vlugger om het vuur,
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terwijl de vlokken al dichter en grooter kwamen neerdwarrelen.
Het dansen ware tot in het oneindige voortgezet, wanneer de
heete sintels niet gewaarschuwd hadden, dat er meer brandstof
van noode was.
r. 'roe, jongens I" riep Tom, wien juist het slaan van een ,,rad" 1)
was mislukt, ,, wij hebben meer hout noodig: Jimmy, maak maar,
dat je konijn gauw gaar is," en weg dansten zij in verschillende
richti~gen.

Tegen den tijd, dat het konijn gereed was, kon men den
grond niet meer zien van de sneeuw.
,, w~ kunnen in het naar huis gaan nog veel plezier hebben,"
merkte James aan, toen zij weer met vernieuwden eetlust aanvielen.
,,Hoe bedoel je dat?" vroeg Joe.
,, W el, wij kunnen nu het spoor van de konijnen over de
aneeuw volgen.,,
,,Leve Koning Winter I'' juichte Tom met nieuwe vroolijkheid.
,,Ik ben benieuwd, wanneer wij weer zoo'n prettigen maaltijd
zullen hebben als deze l" zeide Harry.
,, Wie weet?" Dit gezegde kwam van James Aldine.
• Hoor eens," zei Tom, die veel te levenslustig was om behagen
te scheppen in gissingen, ,,ik zit liever hier te kauwen op dit
oude, taaie konijn, terwijl de sneeuw mij om de ooren vliegt, dan
in het deftigste huis te smullen aan kalkoen en room-ijs."
Niemand scheen geneigd, de bewering tegen te spreken; en
eenige oogenblikken later, na hun spijs alle recht te hebben
Iaten wedervaren, hervatten zij de jacht, terwijl elk naar alle
richtingen tuurde, om konijnensporen te ontdekken.
Onder het gaan merkte Tom op, dat James, die wat dun gekleed was, van tijd tot tijd huiverde.
!) Een buiteling. waarbij achtereenvolgena op den grond komt: linkerhand.
VerL
mchterhand. rechte"oet m linkervoet.
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,,Zeg, Jim, ben je koud? Hier neem mijn jas, za is mij te warm l''
,,Neen, neen I" weerde James af, .. ik hen er aan gewoon in de
kou buiten te zijn."
Maar Tom had zich aJreeds van bet kleedingstuk ontdaan,
alvorens James zijn tegenwerping uitgesproken had, en met bet
grootst mogelijk vertoon van gezag deed hij bet zijn vriend aantrekken. Alsdan, gekleed in zijn matrozenkiel en korte broek,
draafde onze stoere Samaritaan in zijn dun gewaad met evenveel
gemak voort, alsof bet in 't heetst van den zomer ware. Echte,
ongekunstelde voorkomendheid is warmer dan welke jas ook.
Zij waren ongeveer twee mijlen ten Noordwesten van het college
(meer dan twee en een half van bet dorp St. Maure) verwijderd, toen zij tot hunne groote vreugde aan de sporen kwamen,
waarnaar zij reeds zoo lang gezocht hadden. Zij volgden die met
nieuwen moed, <loch toen zij aan den grooten weg kwamen,
waarover verscheidene voertuigen schenen gegaan te zijn, werden
zij plotseling tot staan gebracht. De sporen werden verward,
daar ziJ nu gemengd waren met de indruksels van wielen en
paardenhoeven.
Hier dient aangestipt, dat de weg liep tusschen de bosschen,
welke de rivier omzoomden, en een lange strook land, bekend
a.ls de vallei, welke zich aan beide zijden van den spoordam
uitstrekte en van lieverlede overging in de woeste, golvende
prairie.
Tom sloeg voor den weg te houden, Harry was er voor de valle1
over te steken en z66 op de prairie te komen, terwijl James
voorstelde het bosch in te gaan. Bij wijze van vergelijk, besloot
men zich te verspreiden en elkeen zijn eigen plan te laten volgen.
Tom, gevolgd door Willy en Joe, draafden wakker tien of
vijftien minuten voort, toen Joe, buiten adem, hem verzocht wat
langzamer te gaan. Tom bleef even staan en eensklaps, vlak
voor zijn voeten, sprong een konijn op, <lat in bet struikgewas
verborgen had gezeten en nu bet hazenpad koos.
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,,Pang r' zeide zijn geweer en bet konijn viel dood neer.
•Word ik niet een bolleboos jager?I" brulde Tom in ongeveinsde bewondering voor zich zelven. ,, Wacht., jongens, totdat
1k weer geladen heb.n Hij deed een nieuwe patroon in den loop:
0 Zoo," zeide hij, ,,dit is voor een dooddoener 1Daar zitten vijf vingers
zware bagel in, genoeg om zes konijnen le dooden, die op een
riJ staan."
,Zeg, Tom," zei Willy, ,,bet begint donker te worden r'
,Dat doet bet juist,', stemde Tom toe, terwijl hij zijn horloge
uithaalde. ,, Wat drommel, 't is al bij vieren. 't Zal 't beste zijn,
dat wij naar 't college terugkeeren, of wij komen te laat voor
't avondmaal en krijgen elk van pater Middleton vijftig regels
straf. -Komt, wij zullen de andere jongens gaan zoeken."
Na eenige malen flink te hebben geschreeuwd, was Harry
bij hen gekomen, doch h~e dikwijls en hoe luide zij ook riepen
James Aldine gaf geen teeken, dat hij onder 't bereik van 't gehoor
was. Er verliepen eenige minuten - de duisternis begon snel
te vallen. Joe Whyte begon teekenen van zenuwachtigheid te
vertoonen en Willy Ruthers werd opgewonden. Eensklaps bet was bloot toeval, doch daarom niet minder akelig - hielden
allen op te roepen, en bet zwijgen van den avond scheen gramstorig van iedereen bezit te nemen. Tom was de eerste, die bet
zwijgen brak.
,,Het zo~ dunkt me, niet kwaad zijn, als wij een eind bet
bosch ingingen,'' wierp bij op.
,Is het niet droefgeestig en stil onder deze boomenr merkte
Joe aan, terwijl zij bun weg vervolgden.
,,Th. vind van wel !" zeide Willy, ,ik krijg een gevoel, alsof
ik de nachtmerrie heb."
Hoe dieper zij bet bosch indrongen, des te stiller werden zij;
bun roepen had geheel en al opgehouden en zij spraken slechts
op fluisterenden toon. De naargeestigheid en de akelige stilte
van die wit-armige boomen oefende een zekere betoovering op
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hen uit. Plotseling hoorden zij een geluid, dat bet bloe<i in
hunne aderen deed stollen: het was een pijnlijke zucht
,, Groote God I" fluisterde Tom, terwijl hij bet teeken det1
kruises maakte, ,,dat klonk juist als de stem van Jimmy. Komt
jongens, volgt mij zachtjes. Past op, niet op een taltje te trappen,
kijkt goed uit, waar ge den voet neerzet. lk vrees, dat Jimmy
in gevaar verkeert, en ik heh daarvoor mijn redenen, die jullie
onbekend zijn." Tom, door de anderen bevend gevolgd, hield,
al voortgaande, zijn geweer gereed om te schieten.
Er werd weder gekerm gehoord. Het gelaat van Tom werd
zoo bleek als de dood, maar de geheele uitdrukking ervan was
niettemin vastberaden. Laag bukkende en door het kreupelhout
gedeeltelijk . voor 't oog verborgen, schreden zij voorwaarts,
totdat Tom trillend stilstond, zijn gezicht vaal van schrik; hij
herstelde zich echter spoedig en stak zijn hand Qp, om de
anderen te waarschuwen.
Oordeel, hoe ontsteld zij waren, toen, gehoorzamend aan Toms
gebaar, zij zich naast hem schaarden en nu het tooneel aanschouwden, dat hem zoo zeer had doen schrikken.
In een grooten bloedplas, welks heldere roode kleur akelig
scherp afstak tegen de witte sneeuw, lag James Aldine. Over
hem heengebogen, met een bloedbevlekten dolk in zijn hand,
stond een man, - donker, somber, schurkachtig van tronie en
met bet onheilspellend vuur van moordlust .laaiend in zijn oogen.
Hij scheen de trekken van het arme kind te onderzoeken, als
om zich te verzekeren, dat bet dood was.
Zulks zien en een besluit nemen was voor Tom het werk
van een paar seconden. Een blik vermaande zijn kameraden
zich bedaard te houden; hij hief zijn geweer op, om zich
voor een mogelijken aanval gereed te houden. Vervolgens sloop
bij, zonder gerucht te maken, tot op eenige voeten afstands van
den schurk, die naar de tegenovergestelde richting uitkeek, en
riep met heldere, luid-klinkende stem:
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,, Weg met dat met mes, of ik schietr
Die uitroep overviel den vreemdeling zoo plotseling, dat, toen
hij zich omkeerde, zijne ontzenuwde vingers den dolk ter aarde
lieten vallen, en zijn gelaat de hevigste ontsteltenis te kennen gaf.
,,Steek terstond je handen boven je hoofd, of ik schiet," vervolgde Tom, op denzelfden onverbiddelijken toon. Het geweer,
op de bo-rst van den kerel gericht, rustte in de handen van bet
kind z66 onbeweeglijk, alsof het door een beeld werd gehouden.
Het vastberaden gezicht van den knaap joeg den misdadiger
een onuitsprekeJijke vrees aan. Onmiddellijk gingen zijn banden
omhoog.
,,En nu sla je bet pad vlak achter je in, met een vluggen
stap al maar recht uit, totdat ie komt aan den weg, die naar
St Maure Ieidt. Wanneer je bet waagt van bet pad af te
wijken, je handen te laten zakken, of om te kijken, schiet ik
je neer als een hond; daar geef ik je m'n woord op. Ik ken je
we1, mister Hartnett (op bet hooren noemen van zijn naam
kromp de kerel ·andermaal van schrik ineen), en ik weet ook,
dat <lit niet je eerste moord is. Allo, rechtsomkeert en marsch 1"
,,Doe dat geweer weg," riep Hartnett klappertandend, ,,bet
kon eens toevallig afgaan."
,,En bet zal afgaan, indien ie niet doet, wat ik je z·egl"
Ten eenenmale overwonnen, keerde de kerel zich om en stapte
voort, waarbij bij zich angstvallig letterlijk hield aan de door
Tom gegeven bevelen. Alhoewel degene, die hem gevangen
genomen had, slechts een knaap was, bespeurde Hartnett maar
al te wel, dat hij te doen had met een man, wat vastberadenheid betrof.
Terwijl Tom zfoh met zijn gevangene naar bet dorp begaf,
namen Harry~ Willy en Joe, James van den grond op, wikkelden
hem in hunne jassen en droegen hem voorzichtib naar bet
college.
Het zou vergeefsche moei te zijn naar behooren de gemoeds-

gesteldheid van Tom te schetsen, terwijl hij bestendig achter
den moordenaar Hep. Zijn verbeelding speelde hem nooit parten;
zijn gebeele wezen ging op in zijn vast besluit: dien man aan
de gerechtigbeid over te Ieveren. De weg was eenzaam en verlaten; geen enkel geluid verbrak: de stilte; de minuten groeiden
aan tot kwartieren, maar de onafgebroken stap van gevangennemer en gevangene trof steeds regelmatig de piepende sneeuw;
bet zware geweer bleef zijn doel bestrijken, alsof bet door spieren
van staal werd vastgehouden; hoop en vrees voerden in Tom's
gemoed een bevigen striJd. De verblindende sneeuw benevelde
zijn blik niet, en de koude had geen vat op zijne ledematen.
Of die akelige, ernstige voetreis een minuut, een uur of een dag
duurde, heeft Tom nimmer kunnen zeggen. Al zijne zintuigen,
geconcentreerd op een enkel doel, waren voor al het overige
dood, totdat zij bet dorp bereikten e.µ een hoop volks zich verdrong om hem en zijn gevangene.
Toen herkreeg Tom de spraak en keerde zijne gewone bedrijvigheid terug.
,,Arresteert dien man," zeide bij, ,,hij heeft een moord gepleegdt"
W eldra zag Hartnett zich door sterke handen gegrepen; bet
geweer ontglipte aan Toms vingers en er kwam een nevel voor
zfjne oogen.
,.Moedige knaap r'- zeide een beer en greep zijn hand, ,.je zult
wel koud en afgemat zijn. Hier, laat me mijn mantel om ie heen
slaan."
,,Dank u, mijnheer !" zeide Tom.
Toen wankelde hij; er sprong bloed uit zijn mond en neus en
hij viel bewusteloos in de armen van den medelijdenden beer.

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

ZlEKTE

Het gelaat van dokter Mullan stond ernstiger dan gewoonlijk,
toen hij dien avond met den eerwaarden president uit de ziekenzaal van het college trad.
,,Beide zijn kritieke gevallen, pater, en, inderdaad, ik maak
mij veel ongeruster over dien dapperen, kleinen Playfair, dan
over dien andp,ren. De wonden van Aldine zijn niet bepaald
levensgevaarlijk; zijn sterk gestel brengt hem er waarschijnlijk
nog door. Maar onze kleine held verkeert in een gevaar, dat
eenigermate erger is dan de dood De geweldige inspanning van
zijn geestelijke kracht, de hevige aandoeningen, de verschrikkelijke
vuurproef, waaraan zijn buitengewone wilskracht hem heeft
onderworpen, bebben hem een hevige koorts bezorgd. W anneer
hij ook al herstelt, zal hij levenslang krankzinnig of althans in
de hoogste mate zenuwachtig zijn."
,,God behoede hem voor zulk een ramp!" zeide de president.
,,Acht u bet wenschelijk aan beider familie te schrijven ?"
,,Het kan geen kwaad de ouders van Aldine te verwittigen;
doch wat Playfair betreft, <lat heef t den tijd nog wel. Wij kunnen
eerst afwachten en zien, welke wending de zaak neemt."
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De beide kleine patienten waren van de algemeene ziekenzaal
der infirmerie naar een bijzondere kamer overgebracht. James
Aldine, zwak, bleek en amper bij kennis, lag op zijn ongekwetste
zijde en zuchtte. van tijd tot tijd pijnlijk. Tom lag aan het andere
einde van de kamer, met door de koorts hoog-rood gekleurde
wangen en wilde, schitterende oogen. Harry zat naast hem en
bevochtigde nu en dan zijn voorhoofd. Zoo dikwijls de ziekenbroeder naderde, placht Tom te sidderen van angst en Harry
te smeeken, <lien hij bij den naam van een vroegeren kennis
noemde, <lien man weg te jagen, want dat hij een moordenaar
was en dat er bloed aan zijne handen kleefde - zag hij het
bloed niet? - . en <lat de moordlust hem uit de oogen keek.
Ongeveer tegen zevenen, toen de studenten vellig en wel in
hunne verschillende studiezalen'. zaten, kwam pater Middleton,
de onderwijzer, prefect en vertrouwde vriend van Tom, de
ziekenkamer binnen en - o wonder -Tom herkende hem terstond.
,,0, pater Middleton", riep hij, ,, wil u mij helpen ?"
,,Zeker wil ik, beste jongen," zeide de prefect en greep de
koortsig gloeiende handen, die smeekend naar hem werden
uitgestrekt, ,, wat kan ik voor je doen ?"
,,Korn dicht bij me," zei Tom, ,,ik wil niet, dat die anderen
ons hooren. Kijk eens, hoe ze naar mij loeren", kreet hij en
wees de kamer rond. ,,Zij zijn allen medeplichtig aan de misdaad.
Buk, als 't u b'lieft, pater, ik zal het u in ;t oor fluisteren !"
De prefect bukte zich.
,,Ze willen Jimmy vermoorden en ze hebben mij vergiftigd,
zoodat ik hem niet kan helpen; maar u zult wel mijn plaats
inn em en, niet waar ?"
,,Zeker, zeker, Tommy; je kunt er op rekenen, dat geen sterveling een haar van zijn hoofd zal krenken."
,,En, pater Middleton, morgen zal ik mijn eerste H. Communie
doen. Het is Kerstmis, zooals u weet, en ik heb o zoo lang
moeten wachten !"
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"Morgen is het nog geen Kerstmis, Tom."
De koortslijder sloeg geen acht op dat antwoord.
,, W aar is Jimmy nu?" vroeg hij dan.
,,Daar op <lat bed ligt hij.',
Tom kwam overeind en tuurde in de aangewezen ricbting.
Toen kwam er een vreemde, verbijsterde uitdrukking op zijn
gelaat, alsof hij te vergeefs trachtte, de werke}ljkbei<l van hetgeen
hU onlangs beleefd bad met de grHlige beelden van zijn koortsaehtig brein te vereenigen. Door dezen irrwendigen str\jd afgemat,
zeeg hij op zijn kussen terug en sloot de oogen, terwijl hij de
hand van den prefect nog steeds stevig v.asthield.
Dien avond tegen negenen, terwijl Willy Ruthers naast den
anderen patient zat, ontwaakte James uit zijn verdooving.
.,, Willy," vroeg hij, ,, hoe komt het, dat Tom ziek gegeworden is?"
Willy gaf verslag van Toms heldendaad, en voegde er bij,
di1 t het gevaar en <le hevige gee~tesinspanning hem een zware
Irnorts berokkend hadden. De oogen van den opmerkzaam toeluh; terenden patient vulcten zieh met tranen van dankbaarheid
j12:gens zijn dapperen
doch toen h\j vernz.m, dat Tom
in levensgevaar verkeerde; betrok zijn gelaat.
,, Tom is waarlijk een held," zei<le bij, ,,en ik zal dag en
nacht voor hem bidden, dat hij moge hcrstellen.,,
Den volgendcn morgen waren alle studenten buitengewoon
stil. Zij stonden in groepjes bij elkaar en de dapperheid van
Tom was het onderwerp van een algemeene lofrede, allen, zelfs
de meest onverschilligen maakten zich ongerust over den gevaarlijken toestand, waarin hij verkeerde. Harry, Willy en Joe
waren buiten de klas-uren steeds bij hunne vrienden te vinden.
_~Niets kon hunne toew\jding overtreffen. Van tijd tot tijd trilde
bet gezicht van Aldine door de pijn, die hij doorstond, maar
de zachte uitdrukking van berusting verliet bet geen oogenblik.
De dokter toonde zich zeer tevreden over het verloop, dat de
Tom Playfalr.
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wonden namen. De toestand van Tom boezemde hem grooter
bezorgdheid in.
Den tweeden dag na de bewuste jacht, trad tegen den avond
een dame de ziekenzaal binnen en na zich bij het bed van James
op de knieen te hebben geworpen, bedekte zij diens gelaat met
kussen.
»Wees niet zoo bezorgd, mama," smeekte James, terwijl hij

0, mama I riep hij ult, waarom Is u niet eerder gekomen?

teeder hare hand greep, ,,ik lijd niet veel pijn, heusch niet.
Tom daarentegen verkeert in gevaar en u moet voor [hem
bidden."
Mevrouw Aldine, die de geheele toedracht der zaak vernomen
bad,_ begaf zich nu naar de legerstede van Tom. De arme knaap,
die den geheelen dag rusteloos op zijn bed had heen en weer
gewoeld, sprong van blijdschap op, toen hij haar zag.
,,0 mama!" riep hij uit, ,,waarom is u niet eerder gekomen ?"
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0 blijf nu altijd bij me en ga niet meer weg." Hij omhelsde
mevrouw Aldine hartelijk - zijn moeder was in den hemel.
,.Mama", vervolgde hij, ,,ik zou zoo gaarne u iets willen zeggen.
Ik doe met Kerstmis mijn eerste H. Communie, en u moet
voor mij bidden, opdat ik waardig tot de Tafel des Heeren
nader. Ik placht thuis erg wild te zijn, doch ik geloof nu zoo
bedaard te wezen, als het behoort. Ik heh mij veel, zeer veel
moeite gegeven, om mijn gedrag te verbeteren en dat geschiedde
gedeeltelijk om uwentwil, mama. Ik weet, dat sedert u naar
den hem el gingt, u onophoudelijk voor mij hebt gebeden; en
ik beb niet vergeten, wat u. mij zeidet, alvorens te sterven. Zij
wiUen mij bier vergeven, opdat ik niet tot de H. Tafel kan
naderen. Maar vergift schaadt mij niet. Ik ben er al aan gewend.
lk ben blij, dat ik ziek ben. U kunt mij niet misleiden; ik
weet, dat ik ziek hen en bet is nu veel gemakkelijker geen
zonde te doen dan anders. Veel gemakkelijker; ik zou wellicht een moord kunnen begaan, als ik buiten liep. Ik zou
· schieten - pief-paf -" en Tom eindigde deze vreemde alleenspraak door op te springen, een zittende houding aan te nemen,
terwijl zijne handen een denkbeeldig geweer vasthielden en zijne
oogen als bet ware bliksemstralen schoten.
Tegen zonsondergang werd zijn toestand erger. Hij gilde en
schreeuwde en kon met moeite in bed gehouden worden. Tegen
middernacht ontbood men den dokter.
,, Wanneer zijn opgewondenbeid langer dan vier-en-twintig uur
aanhoudt, dan vrees ik, is zijn toestand hopeloos."
Toen James dit hoorde riep hij Willy, Joe en Harry bij
zijn bed.
,,Jongens, ik zou gaarne zien, dat jullie met mij badt," zeide
hij. ,,lk beb God een gelofte gedaan, indien Hij Tom doet
geneZfm. Mogelijk is bet niet Zijn H. Wil, dat Tom weer gezond
wordt; maar laten wij ons vereenigen in het gebed."
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Onder aanvoering van James baden de jongens met zachte,
doch vurige srem het eene tientje na het andere tot de gezegende
Moeder des Heeren ; terwijl Tom, zwevende tusschen leven en
dood, zoo dikwijls hij een vlaag kreeg, gerust en in toom
gehouden werd door de minzame handen van mevrouw Aldine
en van pater Middleton.

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

DOOD

Het was den volgenden morgen tien uur. Het ijlen van Tom
was trapsgewijze minder geworden. Met elk uur werd hij kalmer,
totdat ten leste, voor het eerst sedert <lien nootlottigen Donderdag1 h~j in een gezonden slaap viel.
"Zijn leven is geredl" sprak de dokter; ,,doch het gevaar voor
zijn verstand is nog niet voorbij. Alles berust nu in de hand
van God!"
,,Des te meer reden voor ons, om te bidden," zeide James.
,,Kom iongens/' vervolgde hij, zich tot zjjn drie vrienden
keerende, ,,laten wij Onzen Lieve Heer smeeken, Tom te
genezen."
De morgen werd aehtermiddag, de achtermiddag avond en
nog sluimerde Tom. Pater Middleton, mevrouw Aldine en de
drie knapen slonden niet ver van zijn bed en bespie<lden md
gespannen aandacht het gelaat van den slapende.
Even na acht uur 's avonds veranderde Toms ademhaling.
opende zijne oogen. Allen stonden met ingehouden adem
zijnt3 eerste woorden af te wachten.
Na eenige seconden verstrooid rondgekeken te hebben, rekte

262

hij zijne armen nit., slaakte een diepen zucht en riep nit:
.Heeremijntijd, ik lijk wel geradbraakt !"
Er verscheen een glimlach op aller gelaat; de toon was zoo
natuurlijk, zoo geheel en al eigen aan Ton;..
,, Tom, onwe jongen, ken j e mij niet meer ?" riep Harry, die
zich niet !anger kon bedwingen.
,,Dat geloof ik we~. Waarom zou ik je niet herkennen? Maar
wat mankeert jelui? Ik hen toch geen wonderdier, dat jelui
mij zoo verbaasd staat aan te gapen? ! En waar drommel hen
ik, en wat scheelt mijn hoofd? Het is zoo licbt als . . . als een
zeepbel !"
• W eet je dan niet, Tommy," sprak pater Middleton, ,.dat je
verscheidene dagen ziek bent geweest? Zelfs zeer ziek ?"
,,Laat me eens prakkezeeren," zei Tom en streek met de hand
over zijn voorhoofd. ,, Wij waren aan 't jagen en toen we kwamen
op de plek, waar die arme Jimmy vermoord werd - ~ ....
wij . . . • ja, wat deden we toen ook? Viel ik op den grond?
En trachtte die man mij dood te steken? En wat is er van
Jimmy geworden r
,,Hier ben ik, Tom!" riep James, die in zijn bed overeind zat
en letterlijk overvloeide van blijdschap, ,,ik ben weer heelemaal gezond, en jij ook, Tom. Je bebt den moordenaar aan het
gerecht overgeleverd. Herinner je dat niet meer !"
,, Wat . . . . wat heh ik gedaan ?" vroeg Tom.
,,Lnisterl" zeide Harry en met niet weinig verwondering
vernam Tom het verbaal van zijn heldhaftige daad.
,, Wel heh ik van m'n leven f' riep hij uit, toen Harry had
geeindigd, ,,dat kan allemaal wel waar zijn, maar ik zou toch wel
eens een kleine vraag willen doen."
,, Ga je gang maar P' zeide Harry minzaam.
,,Ja, zie je, ik zou wel eens willen weten of ik er bij was,
toen, .,ik dat alles deed?"
Allen lachten om de ernstig-grappige wijze, waarop deze vraag
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werd gedaan. In waarheid was zijne vraag in de gegeven omstandigheden geenszins zoo dwaas; ook was Tom volstrekt de eenige
niet, die de kluts kwijt raakte door het geheim van zijn eigen ·
indentiteit
, Tom," vroeg mevrouw Aldine, toen de patient een volledig
verslag van zijn jongste daden had ontvangen, ,,ken je mij niet?"
,,Neen, mevrouw," gaf hij ten antwoord met een blos, toen hij
de vriendelijke oogen van een schoone dame op zich gevestigd zag.
• Tijdens uwe ziekte hieldt ge mij voor uwe mama, en inder- ·
daad, wanneer de liefde en dankbaarheid van iemand, die den
geheiligden naam uwer moeder niet draagt.., in staat is haar
plaats te vervullen, dan zal ik zulks doen. Th: hen de moeder
van James Aldine, dien gij zoo dapper hebt gered." En dit
zeggende, boog mevrouw Aldine zich over den kleinen knaap
heen en kuste hem, alsof zij inderdaad zijne moeder ware.
Te zeggen dat Joe, Harry en Willy zich gelukkig gevoelden,
Is de zachtst mogelijke wijze om hunne gemoedsstemming uit
te drukken; zij waren buiten zich zelven van blijdschap. Hunne
vreugde dreigde tot uitgelatenheid over te slaan, toen de
broeder-ziekenverpleger, wijselijk, hen naar hunne respectieve
slaapzalen stuurde.
Van dezen nacht af maakte Toms beterschap snelle vorderingen;
weldra had hij in den gezondheidswedstrijd James verre achter
zich gelaten. Terwijl Tom de infirmerie in- en uitliep, moest
James nog maar steeds bet bed houden, wel is waar heelde de
wonde, maar zijne wangen werden met den dag bleeker en holler.
,Zeg eens, Jimmy," vroeg Tom, zoowat een week na de crisis,
• waarom pak je niet eens •n fatsoenlijk stevig maal ?"
,Ik heh er geen trek in, Tom."
,Dat 's geen manier van doen; je moet 't er toch maar in
stoppen; je wordt hoe !anger hoe magerder."
,,Dat weet ik wel, Tom; en, wat meer zegt, ik geloof, dat ik
nimmer weer gezond word."
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,,Gekheid! MallepraaU' zei Tom barsch, alhoewel hij verbleekte,
terwijl hij sprak.
.,,Ik geloof het stellig, Tom, en ik heb er m'n reden voor. De
dokter ld,jkt sedert de laatste dagen zeer bezorgd. Het hindert
hem, dat de wonde niet spoediger heelt, en mama weet, dat ik
in gevaar verkeer, want haar gelaat wordt zeer droevig, als zlj
meent, dat ik niet naar haar kijk; en eens, nadat zij met den
dokter had gesp:roken, zag ik haar schreien. Doch denk niet
Tom, dat ik gaarne wil blijven Ieven; ik zou Ii ever wenschen
te sterven, want ik ben gereed. W annee:r ik in 't Ieven blijf,
zou ik den een of anderen dag in doodzonde kunnen vallen.
Tot nu toe is God zoo goed voor mij geweest. Hij heeft miJ
brave, godvruchtige ouders en dierbare, vrome vrienden gegeven,"
- dit zeggende drukte hij met warrnte Toms hand - ,,en heeft
mij, door Zijne genade, voor alle gevaarlijke gelegenheden ge- ·
vrijwaard. Tu: ben dus gelukkig bij de gedachte thans te moeten
sterven."
,,Hoor eens, Jim", zeide Tom, terwijl hij de tranen in z\jn oogen
weet <lat je goed voorbereid bent, en ik
voelde opwellen,
wenschte, dat ik bet 66k zoo ware. Je hebt geleefd als een enge~
maar je moet nu niel dood gaan: ik zou mijn meest ge1iefden
vriend komen te verliezen."
.,,Neen, neen, heusch nief', gaf .James ernslig ten antwoord.
andere wereld je vriend
,,Als 't God behaagt, hoop ik ook in
te zijn. 1k kan hier slechts weinig nut doen; doch ginds zou ik
je heel wat beter kunnen he1pen. En,
ook nog wegens een
andere reden zie ik er geenszins tegen op~ te sterven. Ik geloof
niet, dat ik ooit hier op aarde gelukkig zou kunnen zijn. Ik
word zoo gauw kwaad, het geringste doet
opstuiven en
brengl mij uit m'n humeur."
".la, dat is waar," stemde Tom toe; ,,je maakt je om elke
kleinigheid boos. Ik ben van een heel anderc natnur."
Tegen den avond kwam mijnheer Aldine~ die voor zaken het
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Oosten in geweest was, in het college aan en bracht Toetie mee.
Toetie trad dansend van bl~jdschap de ziekenkamer binnen,
doch toen ze haar broeder zoo bleek en mager zag, matigde
zij hare vroolijkbeid.
,,Arine Dimmy ziek is," zeide het kind, terwijl zij hare vingers
door zijn lmar"' haalde. "Waar zijn de roosjes van Dimmy?s
wangen?"
,,lemand heeft ze wit gemaakt", klonk schertsend bet antwoord,
maar Toetie was niet overtuigd.
In December was James z66 zwak, dat hij het bed niet meer
kon verlaten. Tom woonde reeds sedert eenige weken weer het
onderw~js in zUn klas bij, doth zoodra hij vrij was, zat h\j aan
de sponde van den jongen, geduldigen patient. Toen de knaap
al meer en meer zijn einde voelde naderen, scheen <liens geest
dichter bij God te komen. Somtijds verscheen er een glans van
heiHgheid op zijn gelaat - zulk een licht als alleen uitermate
groote zuiverheid en verheven heiligheid kunnen ontsteken.
Ondertusschen naderde voor Tom de, groote <lag. Kerstmis
zou
immers zijn eerste H. Communie doen. H\j besteedde
heel z\jn vastberaden
om zfoh voor dat verheven oogenblik
waardig voor te bereiden. Menig uur placht
met James
doo:r te brengen met spreken over het he~rlijkste van alle
wonderen, het mirakel van de onuitsprekelijke liefde Onzes
lfoeren. Ook des avonds, alvorens te gaan slapen, placht hij
tijd voor zUn bed te knielen en te bidden om liefde
Het was de vooravond van den grooten dag. ,-d \:orens te gaan
begaf Tom zieh nogrnaals naar de infirmerie, ten einde
vriend een Iaatst bezoek te brengen. Het bleeke: small(·
van James gloeide als het \vare van vreugde, toen
'l'om zag naderen.
Tom, ik ben zoo blij, dat je komt," zeide

ik

266
heh je groot nieuws te vertellen. Morgen, Tom, als je voor de
eerste maal tot de Tafel des Heeren zult naderen, zal ik de
laatste H. H. Sacramenten der Stervende ontvangen."
Tom verschrikte door die mededeeling niet; hij had die tijding
al lang verwacht.
.Dat is goed'', zeide hij, ,,en ik zal mijne H. Communie voor
jou opofferen."
,,Dank je, Tom; je bent wel goed. Maar nu zal ik je nog
iets anders vertellen. W eet je, waarom ik al zoo lang verwachtte
te sterven ?"
"Neen. Waarom?"
,, Omdat, toen jij zoo ziek waart, ik dag en nacht onophoudelijk
gebeden heh, dat bet God mochte behPgen, mij tot zich te
roepen en jouw leven te sparen. Dr wist, dat jij in de wereld
tot nut zoudt zijn, Tom, terwijl ik er zoo weinig goeds kon
verrichten. Dus Tom. moet je trachten 't werk ~·oor twee te
doen, voor jou en voor mij - och, bet mijne, dat weet je we~
is bedroefd weinig."
Tom schreide.
,,Ik ben blij te gaan sterven," vervolgde James. ,,In den beginne, toen ik God bad, was ik wel een beetje bang, dat Hij
mij zou verhooren; want ik had gehoopt, Tom, lang genoeg te
leven, om priester te worden, en met mijn armzalige handen
Onzen Zaligmaker zelven aan te raken. Ik was voomemens mijn
leven aan God op te offeren, maar Onze Lieve Heer neemt
bet, alvorens ik bet Hem kan geven."
Tom schreide nog steeds.
,,Mama," zeide James, toen zijne moeder binnenkwam en haar
hoofd tegen de wang van haren innig beminden zoon vlijde,
,ik weet wel, dat gij niet weigert mij aan God af te staan."
,,Neen mijn kind; en al zou ik je duizendmaal meer beminnen,
zou ik je toch gewillig Hem schenken."
,,Ik hen zoo blij, mama; morgen is bet Kerstmis l Zou bet
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niet troostend zijn, als ik dan kwam te sterven? Dan kondet gij
mij geven aan God op denzelfden dag, dat Hij zich schonk aan
de menschen t"
Den volgenden morgen keerde Tom van de Communiebank
naar zijne plaats terug; zijn hart klopte in vereeniging met
bet Hart van zijn Goddelijken Meester, zijn vlekkelooze ziel
genoot de leven-aanbrengende omhelzingen van haren bemelschen Bruidegom. Hoe snel vervlogen de minuten, toen hij
neerknielde in ernstige samenspraak met zijn beminden Jezus t
Hij was dien morgen een heilige - een dier onschuldige kleine
kinderen, wier zielen den roem uitmaken van het Goddelijk Hart.
Hoe lang, hoe vurig was zijne voorbereiding geweest I Doch
nu dankte hij God voor dat uitstel. Zijne ziel was gelouterd
door beproevingen. En nu die beproevingen voorbij waren,
gevoelde Tom, dat hij zich in Gods hand had bevonden. Deze
dag was inderdaad de schoonste zijns levens.
Na zijn dankzegging verricht te hebben, haastte hij zich naar
de infirmerie. Toen hij de kamer binnentrad, trof het snikken
van mevrouw Aldine zijn oor. Hij spoedde zich naar de ziekensponde, maar de minzame oogen, die hem altijd zoo dankbaar
welkom heetten, waren voor altijd gesloten. Een zoete vrede,
onuitsprekelijk zoet, lag op dat onscbuldig gelaat gespreid, alsof
bet lichaam, in het laatste oogenblik, deelgenomen had in bet
geluk van de bevrijde zieL
,,Mijn God," prevelde Tom uit de volheid zijns barten, toen
hij zich naast bet lijk op de knioon wierp, ,,Jimmy offerde zijn
leven op voor mij. Laat mij bier op aarde zijn plaats vervullen.
Wanneer het uw Goddelijke Wil is, o Heer, zal van beden af
mijn leven uitsluitend tot Uwen dienst gewijd zijn."

ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

urr

DE GEVAN GENIS ONTSNAPT. BEGIN VAN EEN
SNEEUWSTORM.

Nog is het Kerstmorgen.
In een klein vertrek, dat zijn 1icht ontvangt door een venster
van ijzeren tralies voorzien, zit HartneU, vermagerd door opsluiting zoowel als door vrees voor het vonnis. Zijn gezicht is nog
somberder geworden, zijn woeste oogen ziju met bloed beioopen;
baard, nagels en haar, lang verw<:i.arloosd, geven aau zi.jn voorkomen een nog grootere afstootelijkheid.
Gelijk een tijger in zijn kooi ioopt hij woest en brommend
zijn eel op en neer. Van tijd tot tijd blijft hij staan om de
groeten op te vangen, welke de voorbijgangers buiten met elkaar
wisselen. Het zijn opgeruimde \voorden; woorden reeds schoon
op zich zelven, doch in schoonheid de ochtendschemering overtreffende door de oneindige Liefde en Vrede, die ze deed geboren worm=m; woorden, die
in bet geheugen te1ugrneptn, dien zang van blijdschap, welke
door aHe eeuwen
de verheugde echo's van hf'l
menschelijk hart in beweging zuHen brengen, totdat deze wereld
voorbijgegaan zal zijn. ,;n Vroolijke Kerstmis! 'n Zalige Kerstmis !"
't Zijn slechts een paar woorden) eenvoudig van beteekenis.
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Maar, breng die in verband met den blijden glimlach9 die schitterende oogen, dien blik van liefde, dien warmen handdmk, - en
wat een wereld van beteekenis ligt er in die uitdrukkingI Het
is de in-hartelijke uiting van menschelijke sympathie, voorkomendheid en Uefde, in onschatbare waard.e gestegen door de
zegening van het K.indie van Bethlehem.
Doch in het hart van den gevangene, dat reeds zoo lang
gestemd was op boosheid en haat, klonken die woorden knarsend
en schor. Onder het mompelen van vervloekingen tegen hen,
die deze :minzame groeten uitbrachten, hervatte h\j z~jn eentouige wandeling, ·- welke op dezen driewerf gezegenden dag
niet door een enkele betere gedachte werd veraangenaamd.
W eldra knarsle er van buiten een sleutel in bet slot, de deur
ging open en de cipier belrad de eel.
,,Nu, Hartnett," hegon de cipier, "je zaak staat hopeloos."
,,Wat is er dan g;ebeurd't"
jongen, die je gestoken hebt, is dezen morgen overleden.
•Je zult dus morgen worden overgebracht naar de gevangenis
van het arrondissement, - althans - wanneer het volk niet zijn
eigen rechter is en je ter dood brengt, aJvorens je de stad hebt
bereikt"
De gevangene wischte zijn voorhoofd af met zijn rnouw, zijn
ademhaling werd gejaagd, en een uitdruk.king van kruiperige
vrees verscheen op zijn gelaat.
,, Wat zegt bet volk van me?" vroeg hij hijgend.
"Het zegt niet veel, bet houdt zich zelfs vrij bedaard. Maar
te oordeelen naar bun blik~ meen ik te mogen zeggen, dat je
niet veel verder dan zes voet uit deze gevangenis zoudt komen,
of je waart ·in handen van een opgewonden menigte. Doch wij
zullen haar om den tuin leiden. Wij zullen je transporteeren
morgen v66r bet aanbreken van den dag, alvorens bet volk nog
weet hoe of wat."
,, W anneer komt u me halen ?"
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,,Zoo tegen vieren in den morgen. Kan ik nog iets voor je
doen ?"
,,Neen, ik zal klaar zijn, als u komt.,,
,,Spijt het je niet, dat die knaap gestorven isl"
Hartnett gaf geen antwoord.
,,Zoudt ge je van nacht niet min of meer zenuwachtig gevoelen, met bet gezicht van dien jongen in 't donker voor je ?"
,,Hoor eens," zeide de moordenaar, ,, vraag me dat niet Je
behoeft niet te trachten mij bang te maken. De jongen is dood,
en daarmede afgedaan."
De gevangene sprak driftig.
,,lk kan je wel is waar geen plezierige Kerstmis wenschen,
maar wel wensch ik je toe, dat je eindelijk beseft, welk een
vreeselijke misdaad je hebt begaan door ..."
,, Ga been l Ruk op f Laat me alleen !" gilde Hartnett, terwijl
zijne met bloed beloopen oogen afgrijselijk laaiden van woede
en zijn vinge:rs zich zenuwachtig bewogen in machtelooze drift.
,,Een oogenblikje," zeide de cipier, een paar handboeien te
voorschijn halende, ,,bier heb ik een paar armbanden, die ie
eens gelieft te passen."
,,Nu?" riep Hartnett ontsteld.
,, W aarom niet ?"
,,Kan dat niet wachten tot morgen?" kreet hij, en deinsde
een stap achterwaarts.
,,Korn, kom; het is nu de tijdl"
,,Cipier, sedert ik bier zit, heb ik u niet dikw\jls om een
gunst gevraagd. Laat me, als 't u blieft, ongeboeid, totdat we
morgen vroeg vertrekken; 't is een her.... ding, die braceletten
aan te hebben en ik laat ze liefst zoo lang mogelijk van m'n
polsen."
,, Wij zullen zien," zeide de beambte op twijfelachtigen toon.
,,Och iµan, ik kan immers toch niet ontsnappen. Kijk die
kale steenen muren eens - vier leelijke, dikke muren en een
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armzalig venster van staven voorzien; en die akelig lage zoldering, welke ik haast met m'n hand km aanraken."
:ooJa, ja, dat 's waar," zei de cipiel'; ,,maar denk er aan, morgenochtend krijg je ze 't allereerst aan. Ik zal ze bier laten, dan
kun je ze middelerwijl bewonderen." En na de handboeien
achteloos op de krib van den gevangene te hebben geworpen,
verliet de cipier de eel en sloot de deur achter zich. W anneer
bij den loerenden glimlach van triomf op Hartnetts gelaat hadde
gezien, zou hij zich wel tweemaal bedacht hebben, alvorens die
gunst te verleenen.
Hartnett luisterde met spanning, totdat de zich verwijderende
voetstappen niet meer werden gehoord; alsdan trad hij naar
zijn bed, keerde de matras om, stak zijn hand in een kleine
opening en haalde er een klein, stalen werktuig uit, dat veel
geleek op een zaag. Na een oogenblik te hebben stilgestaan,
om zich te vergewissen, dat niemand in de nabijheid was, klom
hij tegen een der steenen muren op, door middel van ternauwernood zichtbare inkepingen, gemaakt om steun te geven aan zijn
voeten, totdat zijn handen de houten zoldering konden bereiken.
Zijn eerste werk was van de zoldering drie reepen zwart laken
weg te rukken, waardoor, toen zij verwijderd waren, drie lange,
smalle spleten te voorschijn kwamen, in het zonlicht duidelijk
zichtbaar, en die slechts een vierde zaagsnee vereischten, om
een gat te maken ruim groot genoeg voor zijn ontsnapping.
Het reeds verrichtte werk b.ad hem dagen en nachten geduldigen
arbeid gekost, daar zijn werktuig maar klein en oogenschijnlijk
voor bet beoogde doel ongeschikt was. Met verdubbele wilskracht begaf hij zich aan 't werk. Het begin van de vi6i'de
smalle spleet begon zich te vertoonen. Er verstreek een half
uur en hij was amper een vierde gedeelte van een duim met
zijn arbeid gevorderd, en. er moest twee voet gezaagd worden
v66r drie uur van nacht. Hartnett werd er zenuwachtig van,
als hij daaraan dacht, en stiet zijn noodhulp-zaag met alle
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kracht omhoog en omlaag. Eensklaps hoorde men een scherpen
knap - zijn werktuig was gebroken. In een oogenblikkelijke
wanhoop vergat Hartnett zich zelven, raakte zijn steunpunt
kwijt en viel met een doffen smak op den vloer, waar, met
een gesmoorden vloek op z'n lippen, hij eenige minuten verdoofd
en hulpeloos bleef liggen. Doch het geluid van naderende voetstappen buiten bracht hem spoedig weer op de been; met in
de gegeven omstandigheden verwonderlijke vlugheid, klauterd()
hij weer tegen den muur op, bedekte de verradelijke spleten
knaphandig met la~en en liet zich toen zachtjes weer naar
beneden zalrJrnu.
Gedurende het overige van den dag bracht hij den tijd door
met te peinzen en te mokken, nu eens z.ijn eel met gejaagde
driftige schreden doorloopende, dan weer zich rusteloos wentelend
op zijn krib. Eindelijk begon bet donker te worden; de geluiden
van den dag stierven weg. Tegen middernacht heerschte er
volmaakte rust. Thans was de t\jd voor Hartnett aangebroken.
Hij klauterde weer omhoog, met de handboeien in zijn rechterhand en sloeg daarmede met a.He kracht tegen de plaats, welke
hlj bijna in 't vierkant omzaagd had. Een, twee, drie zware
slagen en het bout gaf een weinig mede. Nog een hevige slag
en nog een; en eindelijk was de weg tot ontsnappen gebaand.
Eenige oogenblikkeµ daarna had hij het dak bereikt, sprong
vandaar op den grond - vervolgens sloop hij het dorp uit,
stak den spoorwegdam over en kwam in do golvende, schier
eindelooze, verlaten prairie.
Waarheen hij liep, wist h\i niet. Nochtans, hoe vreemd het
ook moge schijnen, niet zoodra was hlj buiten de gevangenismuren of een overweldigend gevoel van schrik beving hem.
Zocht hij de eenzame prairie op uit vrije keuze? Op deze vraag
kon hij onmogelijk antwoord geven. Hij scheen te vluchten voor
een ramp, die hem vervolgde. W ellicht was het de snijdende
wind van den killen nacht, maar deze scheen in zijn oor als
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het gereutel van een stervende te klinken; er scheen een mes
voor hem uit te dansen, druipende van bloed; en de woeste,
toornige, verwarde kreten van een menigte stemmen vervo1gden
hem, alsof een horde duivelen hem op de hielen zat. Zelfs de
Iucht was donker en dreigend; en zonderlinge, onheilspellende
gedaanten, gekleed in zwarte doodsgewaden, sprongen voor zijn
verschrikte oogen op, bij elken voetst.ap, dien hij deed. Uur op

En nag altijd rende hij onbesuisd, gelijlr. een lr.rankzlnnlge, voort.

uur verstreek, en nog altijd rende hij in woesten vaart gelijk een
krankzinnige voort, terwijl zijn gelaat trilde van schrik en vrees.
Bij bet. eerste morgengloren begaven hem zijne krachten, welke
tot nu toe door angst waren staande gebleven; en toen hij aan
een boom kwam, welke daar geheel alleen te midden der uitgestrekte eenzaamheid der prairie stond, wierp hij zich in diens
beschutting neer en terwijl de verschrikkingen van den nacht
Tom Playfalr.
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plaats maakten voor den luister van den dageraad, viel hij in
een diepen slaap.
Laten wij dezen ellendeling ,aan zijn lot over en keeren wij
terug naar bet doode kind. Met de tengere, vermagerde handen
op zijn borst gevouwen, met den rozenkrans, waaraan hij tijdens
zijn leven zoo vaak gebeden had tusschen de vingers, met kalm
en vredig gelaat, dat sprak van onsterfelijke zaligheid, lag hij in
zijn witte kist, omgeven door vader, moeder en zijn kleine
speelmakkers, die een ongewone bedaardheid ten toon spreidden,
toen z:ij de kamer betraden, waar de dood zijn slag geslagen
had. Het was daags rnl Kerstmis (St. Stephanus) en bet was
bepaald, dat James heden zou begraven worden.
Pater Middleton, die de onderwijzer van James Aldine geweest
was, sprak een paar woorden tot afscheid.
Hij verhaalde voor de studenten van bet Kind Jezus, van
diens verborgen jeugd en van Zijn liefde jegens kleine kinderen.
Vervolgens verte\de hij, bijna uitsluitend in de schoone taal van
bet evangelie, de geschiedenis hoe Jezus, gevraagd door de
apostelen, wie de grootste zou zijn in bet rijk der Hemelen,
een kind nam en dit in bun midden plaatste. ,,En," vervolgde
hij, ,. wanneer ik bet weinige beschouw, wat ik van het leven
van onzen overleden broeder gezien Leb, wanneer ik mij herinner
hoe ernstig, hoe godvreezend hij bet Allerbeiligst Hart van
Jezus trachtte te beminnen en na te volgen, dan schijnt bet
mij toe, dat Onze Lieve Heer z66 iemand gekozen heeft, om te
midden Zijner apostelen te staan."
Langzaam en plechtig trokken den studenten, in geregelde
rijen, aandachtig den rozenkrans biddend, ter\\ijl zij voortstapten; van het college naar bet kerkhof, dat ongeveer een
mijl gaans op de prairie lag. Toen men het pas-gedolven graf
naderde, begon het met groote vlokken te sneeuwen. Alvorens
de begrafenisplechtigheden geeindigd waren, werd de storm z66

275

bevig, dat men baast niet voor zich uit kon zien. Pater Morton,
de prefect der groote jongens werd ongerust.
,,Jongens l" riep hij met luide stem, terwijl de doodgravers
hunne taak volbrachten, en de studenten zich gereed maakten
naar bet college terug te keeren, ,,ik waarschuw ulieden, op
gevaar voor uw leven, op den terugweg niet u te verspreiden,
maar bij elkaar te blijven. Er is een verscbrikkelijke sneeuwstorm in aantocht, en wanneer gij van den weg afdwaalt, zoudt
ge allicht op de prairie den dood vinden. Loopt, zooals' voorheen,
in rijen en ik zal twee jongens aan uw hoofd stelJen, die de
prairie bet beste kennen."
Het was zeer verstandig van den prefect gehandeld, dezen
beslissenden maatregel te hebben genomen. In den beginne
mopperden sommige jonge betweters wel, docb toen men, niet
zonder moeite, allemaal behouden in bet college was aangekomen, werd algemeen erkend, dat door een anderen weg te
nemen, bet leven der jongens zeker gevaar had geloopen.

NEGEN EN T\VINTIGSTE HOOFDSTUK

EINDE VAN DEN SNEEUWSTORM

Toen Hartnett wakker werd, was hij overdekt met sneeuw,
en, na haastig zijne oogen te hebben gewreven, ontwaarde hij
moedeloos, dat hij zich alleen op de eindelooze prairie bevond
te midden van den felsten en meest-verblindenden sneeuwstorm, welken hij ooit had bijgewoond. Hij sprong overeind en
rende met kracht vooruil Maar, waar ging hij been? Hij wist
het niet; een sterfelijk oog, hoe sterk ook, was niet in staat
den sneeuwsluier te doordringen, welke van de aarde tot aan
den hemel reikte. Toch moest h\i vooruit. In zulk een storm
te blijven staan, ware de dood geweest Toen hij dezen gedwongen tocht begon, reikte de sneeuw tot aan z\jn enkels;
nadat hij een uur geloopen had, waren er verscheidene duimen
bijgekomen. Het was een zwerftocht tegen den dood, en toen
de echo van die verschrikkelijke stemmen van den vorigen nacht
in zijn geheugen terugkwam, stoof hij voorwaarts, alsof het
geheele leger van duivelen hem op de hielen zat, Er verliepen
versche"dene uren, en eindelijk kwam de zwerver bij een alleenstaanden boom. Een enkelen blik er op, en hij bespeurde, dat
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bet de boom was, waaronder hij geslapen had en van waar hij
zijn zwerftocht was beg-onnen.

De woeste, afgrijselijke vloeken, die van zijn lippen rolden
gingen in de akelige eenzaamheid verloren, maar voor zijn
ontstelde verbeelding schenen zij door een millioen afschuweliJ·ke
~
tongen te worden herhaald; meer dan ooit verschrikt, begon hij
andermaal zijn tocht. Het loopeu was nu zeer bezwaarlijk geworden. Van tijd tot tijd viel hij in een hoop opgewaaide
'
sneeuw en eens was
hij bijna gestikt, aivorens zich daaruit
te lrunnen bevrijden. In den namiddag bekroop hem een
gevoel van matheid, zijne zintuigen namen in scherpte af.
Dit beangstigde hem des te meer, omdat hfj wist, dat, wanneer hij aan <lat gevoel van zwakte toegaf, hij verloren was.
Hij liep dus met de radeloosheid der wanhoop maar voort,
voorl, voort - totdat de duisternis hem omgaf; voort, voort,
totdat de stemmen van den nacht veranderden in gekerm,
gegil en gejammer om een doode; voort, voort, totdat de hevige
wind zich verhief en achter hem builde en gierde en tegen
hem aanwoei; voort, voort, totdat hlj, vermoeid, verschrikt,
hopeloos, zijn stoppelige baard en bet verwilderde baar bedekt
met een korst ijs, zijn ~elaat verstijfd van koude, struikelde en
viel over een zandheuveltje, dat boven bet sneeuwvlak uitstak,op zulk een wijze viel, dat de opgehoogde aarde diende als
peluw voor zijn hoofd. Het gevoel van matheid, van lusteloosheid was nu onwederstaanbaar geworden; hij wilde niet
meer opstaan, - al zouden hel en hemel ook bet allerergste
doen, hij maalde er niet om. W ederom klonk een woest
gejuich in zijne ooren, alsof de duivelen hunnen zegezang
aanhieven. De wanhoop dwong hem nogmaals de oogen
op te slaan. Recht voor zich uitziende, zag hij - kon bet
mogelijk zijn? - een klein kind, in 't wit gekleed, dat hem
stond aan te kijken. De oogen van Hartnett rolden van schrik
door hunne kassen; een uitdrukking als van de verdoemden
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verscbeen op zijn gelaat, en met een diepen zucht viel bij bewusteloos achterover.
Daags na den storm kregen Tom en zijne vriendjes verlof
een bezoek te brengen aan bet graf van James Aldine. Toen
zfj dicht bij 't kerkhof waren merkte Harry aan:
,,Zie die zerk eens vlalr naast bet graf van Jimmy. Ze staat
daar geheel in 't wit~ gelijk de geest van een kind."
,, Wanneer ik dat in 't donker zou zien," zei Joe, ,.zou ik er
doodelijk van schrikken!'
,, Groote God! Kijk daar eens I" riep Tom.
Tom had zooeven ee:n laag sneeuw van Jimmy's graf verwijderd en daardoor kwam bet boofd van Hartnett bloot, bleek,
afschuwelijk, wanhopig, spookachtig; - bet rustle op bet graf
van bet kind, hetwelk hij had vermoord.

DERTIGSTE HOOFDSTUK

BESLUIT

De eerste hoofdstukken uit het leven van Tom Playfair hebben
wij verbaald. Men kan zeggen, dat hij op den dag zijner eerste
H. Communie ,,begonnen" is te leven. Al de gebeurtenissen,
dagteekenend van bet eerste oogenblik, waarop de lezer kennis
met hem maakte - uitstel, teleurstelling, verdriet, ramp - dat
alles moest dienen om ,,den schoonsten dag zijns Ievens" te
scheppen en te volmaken, om in hem een edel karakter te
vormen.
Tom had twee tragische ondervindingen opgedaan, waarvan
de meeste jongens van zijn stand en leeftijd verschoond blijven,
en hij had ze dapper gedragen.
Bovendien had hij een bittere beproeving ondergaan, - niet
minder een beproeving, omdat hij die zich gedeeltelijk zelf had
opgelegd, en die daad van gehoorzaamheid had hem gezuiverd
en gestaald
Toch was hij nog verre van volmaakt; de kwade uitwerkselen
van zijn ongelijkmatige opvoeding thuis waren nog niet geheel
en al uitgewischt Een zweem van voortvarendheid k1eefde
hem nog aan, alsmede een zekere jongensachtige oneerbiedigheid
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tegenover volwassenen. De invloed van mister Meadow had zich
bier doell; gelden. Om een schooljongens uitdrukking te bezigen
was hij ,,groen". Hij vereenigde in zijn karakter een grooten
lichamelijken en zedelijken moed, maar de aangename bescheidenheid en zachtzinnigheid, welke aan de ware heldhaftigheid haren
luister mededeelen, moesten nog komen. Hij was eeu manhaftige
jongen, maar zijne manhaftigheid was nog min of meer ruw
aan de kanten.
Op den laatsten dag ,van bet schooljaar. klopte Tom aan de
deur der kamer van pater Middleton, om een paar woordjes tot
afscheid te wisselen.
,,Zoo, Tom, ik ben verheugd je te zienl Je bent altijd welkom,
maar nu .... En je gaat dus op vacantie ·?
,,Ja, pater; en ik ben gekomen om u vergiffenis te vragen,
voor alle onaangenaamheden u berokkend en bet verdriet u aangedaan. U weet wel, pater, dat ik moeilijk stil kan zitten en 't
is een heele toer vier uren per dag te moeten zwijgen en zich
rustig te bouden, als er soms zoo'n heerlijke gelegenheid bestaat
een kleine grap uit te halen. En dan ook nog, pater, heb ik
dikwijls in de school gepraat - dat kan ik maar niet laten."
,,Maar Tom, i k heh er mij toch nooit over beklaagd, niet waar?"
,,Neen, pater; en juist daarom komt bet mij zoo onbehoorlijk
voor. U is zoo toegevend, zoo lankmoedig. W anneer ik in uwe
plaats ware geweest, zou ik wat meer een standje geven, daarvan
kunt u op aan."
,, W anneer ik nu en dan iets door de vingers zag, ben ik er
ruimschoots voor beloond, want bet doet me genoegen je te
kunnen zeggen, Tom, dat je vorderingen in gedrag en in vliJt
gestadig toenamen, zoodat men schier elke week vooruitgang
kon bespeuren."
,,Dr dank u, pater", zei Tom blozend.
Gelijk alle edelmoedige knapen ontstak ook Tom in geestdrift
voor een held, voor iemand met verheven eigenschappen: en
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sederl bet gedenkwaardige onderhoud tusschen hem en pater
Middleton,. op den dag, <lat Tom en Pitch samen gerookt hadden,
was zijn professor zUn held, zijn ideaal geworden. Tom was
destijds overwonnen door goedheid en vriendelijkheid, - een
overwinning, die, het behoeft ternauwernood gezegd te worden, niet
minder eervol is voor den overwinnaar als voor den overwonnel;le.
Sedert dat gesprek was hij de leerling van pater Middleton
geworden en een waarlijk leergierige leerling. Geen wonder dus,
<lat zijn dikke wangen bloosden van genoegen. bij deze vriendelijke Iofprijzende woorden.
) 1Tom", vervolgde pater Middleton met een ernstigen blik op
den kleinen jongen, ,.,herinnert ge u .den brief nog, dien ik aan
Je vader schreef, ongeveer twee jaren geleden ?"
"Dien zal ik nooit vergeten~ pater."
"Goed; ik nam de vrijheid daarin een stoute voorspelling te
doen en ik vind mij niet teleurgesteld."
Tom had de hand wel willen kussen, die hem werd toegestoken; op echt Amerikaansche manier drukte bij die hartelijk.
,.Ik m6et er nochtans bijvoegen," vervolgde pater Middleton,
.dat je een vriend verloren hebt, dien je slecht kondet missen."
,.U bedoelt James Aldine ?"
,.Ja: zijn zachtaardig, bescheiden karakter oefende een onmiskenbaren invloed ten goede op je uit. Hij was een oprecht vriend
en aan zulk een vriend had je behoefte, evenals Harry Quip. Jij
en Harry hebben elkander geholpen, dat is waar, jelui hebt van
elkaar menige goede eigenschap overgenomen, maar James
Aldine bezat een invloed, die aanvulde, waar ielui wederzijdsche
invloed te korl schoot. In menig opzicht was hij voor u beiden
een zichtbare engelbewaarder."
,.Hij geleek op den prins uit bet sprookje, dat ik onlangs las,
toen ik alleen in de infirmerie lag met een zeere keel en ik
met m'n ledigen tijd geen raad wist," zuchtte Tom.• Onder bet
lezen dacht ik terstond aan hem. Ik mis hem zeer, pater. Hij
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was de voorlreffelijkste jongen, dien ik ooit ontmoet heb."
,,Zeker, Tom, en bet ware te wenschen, dat je een anderen
vriend kondet vinden, zooals hij."
,,Och~ pater, ik ben nog jong, ziet u, en de voorraad brave
jongens in de wereld zal toch niet uitgeput zijn: de moeilijkbeid bestaat maar, waar er een te vinden. W ellicbt zijn er bet
volgende jaar een hoop brave jongens onder de nieuwelingen."
~Bid ijverig, Tom, om een andere James Aldine."
,,Dat zal ik heusch doen, pater."
En met een hart zwellende van blijdschap en dankbaarheid
nam hij afscheid van z\jn geliefden leermeester.
Op dienzelfden dag nam te Baltimore een beer afscbeid van
zijne dochters en zijn eenigen zoon, den ,,prins uit het sprookje",
die naar Cincinnati zouden vertrekken, om daar bij hunne tante
te verblijven, zoolang hun vader met hunne ziekelijke moeder
in Eu:rnpa zouden vertoeven tot herstel van gezondheid van
laatstgenoemde. Dit was bet begin der gebeurtenissen, die in
nauw verband stonden met bet zooeven gehouden gesprek en
met het latere leven van Tom.
Tom wist daar natuurlijk niets van, doch bad onder de
vacantie trouw elken dag om een nieuwen vriend; en in September werd zijn gebed verhoord.
Degenen m:ijner lezers, die belang in Tom stelJen, kunnen uit

,,Percy Winn, of hoe er een jongen van hem gemaa.kt wenl,"
vernemen, hoe en onder welke omstandigheden hij zijn ,,sprookjeS-prins" ontmoette.
EINDE
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A. Speelphtats en speeltuig.
Het groote vierkant, dat in de figuur dadelijk in 't oog springt,
is een vierkant., waarvan elke zijde 90 Amerikaansche voet (27 M.)
lang is. De vier hoeken zijn door vier doelen *) aangeduid. Het
slagdoel, bet uitgangspunt van 't spel, is eene witte plaat van
zandsteen, waarvan elke zijde 30 c.M. lang is, die zoo diep in den
grond is ingelaten, dat slechts haar bovenvlak nog zichtbaar
blijft; de overige zijn e\ en zulke groote, vlakke, witte vierkante
vellen van gomelastiek, die op den grond liggen.
Eene witte zandsteenen plaat van 30 c.M. lengte en 10 c.M.
breedte geeft de plaats aan, waar de toewerper staat.
Tusschenruimte heet de ruimte tusschen het lste en 2de en
tusschen bet 2da en 3de doel; gewoonlijk verstaat men daaronder slechts de laatste, tusschen bet 2de en 3de doel.
Alle lijnen worden in Amerika met witte kalk op den grond
geteekend. H X en H Y heeten schamplijnen.
Veld is de gebeele ruimte tusschen de lijnen H X en X Y:
meer bijzonder beet veld de ruimte achter het doel-vierkant,
die in rectiter-, linker- en middelveld wordt onderscheiden.
Voor den bal en bet slaghout, dat den vorm van een dunnen
knots heefl, zijn grootte en gewicht nauwkeurig voorgeschreven.
7

B. Regels van bet spel.
a. De Partijen.
1. De Veldparlij bezet de volgende posten: Toewerper, voorman, tste, 2de, 3de, doel (de doelmannen), linker-, rechter-, middelveld en de (linker) tusschenruimte (tusschenman). De spelers
nemen bet best de plaatsen in, die op de figuur door sterretjes
zijn aangegeven. Zij moeten met vereende krachten er naar
"') Zoo genoemd, niel: wijl men er naar werpt, maar wijl men er beurtelings heen moet loopen. Vandaar de naam van dit spel.
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streven, om, zoo mogelijk, alle ,,overwinningen" der andere
partij te verhinderen en zeer gauw drie tegenstanders .af" te
maken, d. w. z., dat ze niet meer mee mogen spelen.
2. De Slag- of Looppartij ook ,,parl:ij op bet slaghout"
genoemd, laat hare leden om de beurt met het slaghout naast
bet slagdoel treden (rechts of links naar believen), om den bal,
dien de toewerper werpt, te slaan. Als aan zekere voorwaarden
is voldaan, wordt de slager een looper; hij tracht het eerste
doel, en als hij kan, ook (van daaruit) bet tweede, ja verder
bet derde en bet slagdoel te bereiken. Ondertusschen heeft echter
de veldpartij snel den geslagen bal gegrepen en tracht den
looper door eene bepaalde aanraking met den bal "af' te maken.
Gewoonlijk komt een looper onmiddellijk na zijn eigen slag niet
verder dan het eerste doel. Hij moet eene gelegenheid zien te
vinden, terwijl zijne opvolgers slaan. Zoo dikwijls echter een
looper weer gelukkig bij 't slagdoel (,, binnen" of • tbuis" of ,,op
honk") komt, telt dat voor zijne partij eene overwinning. Alleen
de !eden der slaande partij knnnen overwinningen behalen of
,,af' gemaakt worden.
3. Zijn drie !eden der slagpartij ,,af'', dan moeten dezen
bet ,, veld hezetten" en de vroegere veldpartij wordt slaande
partij (slagparUj).
Als iedere partij eens slagpartij is geweest, is de eerste Gang
ten einde. (In Amerika maakt men negen gangen.) Gewonnen
heeft die partij, die na den laatsten gang de meeste overwinningen telt.
4. De Or<le, volgens welke ieder speler moet slaan, dient
vastgesteld en mag gedurende een spel niet veranderd worden.
In den volgenden gang slaat telkens hij bet eerst, die naar deze
regeling 88.Il de beurt was (d. i., wie op dengene volgt, die in
den vorigen gang bet laatst heeft geslagen). Wie ,,ar' gemaakt
is, mag in denzelfden gang niets meer slaan, maar eerst in den
I
volgenden en wel te verstaan, op zijn beurt.
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5. De leden der slagpartij, die niet juist aan 't slaan af aan
't loopen zijn, moelen zich zoo ver van de lijnen H X en HY
verwijderd houden, dat de veldpartij niet wordt gehinderd. *)
b.

Toewerpen en slaan.

6. Als de Toewerper den Slager een bal toewerpt, moet hij:
11.. op 't oogenblik van den worp ten minste met een voet
zijne plaats aanraken;
b. zoo werpen, dat de bal boven bet slagdoel en wel ter
hoopte tusschen de knie en scbouder van den slager vliegt.
7. Een worp, die niet aan al deze voorwaarden voldoet beet
een ,,ongeldige worp.,,
8. Een ,,geldige worp" is:
a. iedere worp, die aan de gestelde voorwaarden voldoet;
b. iedere worp, dien de slager feitelijk aanneemt, door naar
den bal te slaan, hij moge dan treffen of niet
9. De Voorman, die voor 't welslagen zijner partij heel veel
kan bijdragen, moet den bal telkens weer zoo vlug mogelijk in
't veld bezorgen, en wel daar, waar hij juist noodig is, dus
meestal bij den toewerper, vaak echter ook bij een Doelman,
omdat soms juist een roekeloos ,,af' gemaakt kan worden. Hij
is bovendien de Slagdoelman en heeft zorg te dragen, dat slechts
zeer weinigen van bet derde doel behouden aan het slagdoel
komen.
In den driehoek AH B mag zicb (behalve de Spelrechter)
niemand ophouden, ten einde den Voormw'"! niet in zijne bewegingen te hinderen.
10. De Slager moet zoo treffen, dat de getroffen bal tusschen
de lijnen H X en H Y neervalt. Geschiedt dat, dan is de
•) In Amerika pleegt men daarom twee andere lijnen te trekken, welke
met de lijnen H X en HY parallel loopen en 50 Amerikaansche voet (15 M.)
daarvan verwijderd zijn; maar zij mogen niet tot in den driehoek A H B
verlengd worden. In de figuur zijn ze eenvoudigheidshalve weggelaten.
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slag geldig; anders beet hij een ,, valsche", die heelemaal niet
telt en den slager zelf noch voor-, noch nadeel aanbrengt. (Van
daar de naam dezer lijnen.)
lt Wordt evenwel den bal van een ,, valschen" slag opgevangen (b. v. door den Voorman) dan geldt hij als een goed getroffene.
12. De slager is onmiddellijk af:
a.. indien de door hem getroffen bal (hij moge nu geldig of
valsch zijn) door een tegenstander wordt opgevangen,
zonder den grond of een persoon of iets anders geraald
te hebben.
b. indien de bal van den derden ,,goeden worp't (zie regel
8) wordt opgevangen.
13. Tot dit opvangen behoort, dat de bal met de banden of
armen (niet b.v. met de pet) opgevangen en vastgehouden wordt.
14. De Slager wordt Looper.
a. Zoodra hij een volgens regel 10 geldigen slag beeft gedaan:
b. Zoodra hij in drie ,,goede worpen" niets heeft getroffen,
hetzij, dat hij daarbij niet sloeg, of, dat bij missloeg.
c. Zoodra de toewerper vier ,, valsche worpen" beeft gedaan.
Voor a en b. Zie regel 12.
c. He t L o o p e n.
15. De doelen moeten in de volgende orde ,,geloouen" worden:
lste, 2de, 3de doel, slagdoel.
16. Onder elkander, moeten de loopers steeds de orde bewaren, waarin zij geslagen hebben.
17. De looper moet steeds de rechte lijn van bet eene doel
naar het andere houden.
18. Wie meer da.n ten doel in een keer loopt, moet ze alle
in volgorde aanraken of aan den buitenkant er om been loopen;
anders kan bij niet tot bet volgende doel bebooren.
19. Geen speler van de veldpartij mag een looper hinderen;
deze moet steeds bet volgende doel kunnen zien.
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20.

Een looper is ,,a.f."

a. als hij van de rechte lijn naar bet naaste doel meer dan
1 M. (3 Amerikaansche voet) afwijkt;

b. als hij met of zonder zijn schuld door een bal wordt
getroffen, die· nog met niets of niemand in aanraking is
· geweest;

c. als hij op een oogenblik, dat hij zijn doel niet met hand,
voet, arm of anderszins aanraakt, door een tegenstander
met den bal wordt aangeraakt. De tegenstander moet
echter den ba.l in de lumd houden; den looper werpen,
geldt niet
Bij welk doel behoort een looper?
21. Wie zooeven geslagen heeft, behoort tot bet eerste doel.
(Wordt hij dus, voordat hij het bereikt, met den bal aangeraakt,
dan is hij ,,ar'.)
22. Bij Mn doel behoort steeds slechts een looper. Maken
verscheidenen aanspraak op een doel, dan krijgt dit slechts hij,
die in de beurt van 't slaan de eerste was (althans, wanneer
bij niet volgens regel 23 verdrongen is.)
23. Is, zoo iemand looper wordt, bet eerste, of bet eerste
en tweede, of bet eerste, tweede en derde doel bezet, dan
beboort onmiddellijk ieder looper tot bet naast volgende doel
en moet hij zien, hoe bij bet gelukkig bereikt. leder wordt
door den onmiddellijk volgenden looper ,, verdrongen."
24. Dit verdringen begint ecbter dan eerst, als een slager
looper wordt en begint tot bet eerste doel te bebooren. (Wordt
hij gegrepen, of wordt de nieuwe looper reeds v66r bet doel
,af' gemaa~ dan blijft natuurlijk alles bij bet oude, en de
loopers mogen probeeren, zoo zij zulks raadzaam vinden, naar
bun vorig doel terug te keeren; dan wordt § 22 wed er van
kracbt Anders kan niemand, zonder zelf verdrongen te zijn,
zijn voorlooper verdringen.)
25. leder looper mag ten allen tijde, als hij ziet, dat bet
Toni PlaytaJr.
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volgende doel niet door een anderen looper bezet is, er been
loopen, zoo hij denkt het te kunnen bereiken. Hij behoort echter
zoo lang tot zijn vorig doel, totdat hij het nieuwe heeft aangeraakt; hij moet dus tot zijn vorige terug, als hij het nieuwe
niet kan bereiken. *)
26. Een looper mag niet ,,af'' gemaakt worden:
a. als hij looper is geworden ten gevolge van vier ,, valsche
worpen" van den toewerper. (Zie regel 7 en 14 c.) Hij
mag naar 't eerste doel gaan; wie zich aan 't eerste
doel bevindt, naar )t lweede, enz., tot er plaats komt, en
als zelfs iemand ,,thuis", ,,op honk" of .binnen" koml
Niemand, die op deze wijze vooruitgeschreden is, kan ,,ar'
gemaakt worden.
b. Als een speler der veldpartij', bet moge dan opzettel\jk of
onwillekeurig geschieden, hem belet heeft, een nieuw doel
aan te raken (Zie regel 19).
27. Een valsche slag heeft (zoo de bal niet wordt opgevangen) voor de mogelijke Loopers steeds de uitwerking, dat zij
het doel, waarbij zij behooren, op nieuw moeten aanraken. (Het
kan immers voorkomen, dat zij reeds halfweg naar bet volgende
doel wilren, om dat te ,stelen".) Verwaarloozen zij de herhaalde
aanraking, dan kunnen zij niet tot het volgende doel behooren,
dus daaraan .af'' gemaakt worden, ook als zij bet aanraken.
C. Spelrechter en aanvoerder.

De Spelrechter speelt niet mee, maar staat boven de partijen.
Zijne plaats is achter den Voorman of achter den toewerper,
zoo hij dit nuttig oordeell Na iederen worp van den toewerper
roept hij, of hij geldig is of niet, en telt tegelijk de ,,ongeldige
~

Helm.elijk naar een volgend doel sluipen, terwijl de aandacht der veld-

partij op den toewerper en den slager gevestigd ls, heet een doel wstelen...

Het gemakkelijbt wordt het

tweed~

moeilijker het derde doel .gestolen".
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worpen", evenals van de ,,geldige" degenen, die niet getroffen zijn;
(wegens regel 14 b. en c.) ook de schampslagen roept hij at
Doch · vliegt de geslagen bal goed, dan roept hij niet; dat moet
iedere speler zien. Insgelijks beslist hij in twijfelachtige gevallen,
of een Slager of een Looper ,, af'' is, of bij welk doel iemand
behoort."
De Spelrechter is het aan zijn geweten en aan de partijen
verscbuldigd, nauwkeurig naar de regels, die hij goed moet
kennen, en naar zijne eigene waarneming te oordeelen. Hij mag
met zijn oordeel niet onnoodig dralen. Hij zal gemakkelijker
bet juiste oordeel vellen, zoo hij naar zijn eersten indruk dadelijk
onpartijdig beslist. Van een eens uitgesproken oordeel late hij zich
nimmer a.fbrengen. De spelers van hun kant zijn hem militaire
gehoorzaamheid verschuldigd, zelfs, als zij zich onrechtvaardig
zouden beoordeeld zien. Dat is voor eenigen soms hard, maar
het spel gaat op leze wijs flink vooruit
Schijnt het gewenscht eene pauze te houden, dan verklaart
de Spelrechter, (doch slechts op verzoek van een aanvoerder)
het spel onderbroken. Daarna kan niemand meer geldig een
doel ,,loopen" noch ,,ar' gemaakt worden, voordat de Spelrechter
het spel weer geopend heeft.
Aan de spits van elke partij staat een Aa.nvoerder, die natuurlijk
zelf ook meespeelt. Het best is hij Voorman, wijl hij dan het
veld goed overzien kan. V66r ieder meer f eestelijk spel moet
hij de orde vaststellen, volgens welke zijne manschappen den
bal moeten slaan, en die schriftelijk aan den Spelrechter overhandigen. Oednrende een en hetzelfde spel kan hij die orde
niet meer veranderen. Insgelijks wijst hij zijne manschappen
hunne posten ,,in 't veld" aan. Deze orde kan hij echter, zoo
dit hem goeddunkt, bij eene passende gelegenheid veranderen.
Ziet hij dan b.v., dat soms twee zijner lieden "en vliegenden
bal na1oopen, zoo roepe hij dien, welke hem naar zijne meening
bet best kan grijpen.
Tom Playtah':
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De andere moet dan dadelijk naar zijne plaats terugkeeren.
Bij een twist mogen zich de betreffende spelers slechts door
hunne Aanvoerders tot den Spelrechter wenden.
Hoe stipter de geheele partij haar Aanvoerder gehoorzaamt.,
en hoe voorzichtiger en verstandiger deze zijne lui gebruikt.,
des te meer genoegen zal men aan 't spel hebben.

D.. Eenlge wenken voor de uitvoering van bet speL
Den afstand der doelen neme men niet te groot, 15 tot 30
pn.ssen, riaar gelang van den ouderdom en de bedrevenheid der
spelers. Men hoeft dan ook de lijnen niet met kalkmelk te
teekenen; zij zijn door de doelen voldoende bepaald. Wei is bet
gewenscht bij A, B, X en Y goed waarneembare palen te
plaatsen.
De daelen 1-3 kan men ook zeer goed door gladde paaltjes
aanduiden; zij moeten 1 M. boven den grond uitsteken, wijl de
spelers anders gemakkelijk daarover vallen.
Als plaals voor bet slagdoel en voor de plaats van den toewerper kunnen gevoegelijk planken dienen, waarin verscheidene
gaten zijn aangeoracbt, waardoor men sterke bouten pinnen in
' den grond slaat, want deze platen moeten zeer vast liggen.
Opdat de worpen gemakkelijker worden, vergroot men bet
best de plank van bet slagdoel, maar niet boven 1 M. doorsnede,
anders wordt bet ambt van den Voorman te zwaar.
De bal - 't spreekt van zelf, dat men een elastieken bal
neemt - moet tamelijk sterk zijn en zoo groot, dat hij gemakkelijk
kan gegrepen worden. In plaats van bet ronde slaghout bediene
men zicb aanvankelijk liever van een vlak, dat aan bet slageinde ruim eene hand breed is en van bet midden zoo toeloopt,
dat men bet gemakkelijk kan aanvatten.
Het kan naar gelang van omstandigheden raadzaam zijn, bet
spel niet dadelijk met negen personen aan elke zijde te spelen,
daar zoovelen de regels niet altijd vlug genoeg vatten. Men
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bezette slechts de doelen, zoodat men met vijf personen aan
elken kant klaar komt. Maar zelfs al zou men met nog minder
personen spelen, dan zon bet nog ten zeerste aan te bevelen
zjjn, dat er een als Spelrechter optreedt.
Bij regel 1. In de richting van bet slagdoel naar het linkeren middenveld staan naar verhouding veel spelers, wijl daarbeen
de meeste ballen vliegen, daar de slager gewoonlijk links van
bet slagdoel zal staan. - 't Spreekt van zelf, dat de toewerper,
behalve bet waarnemen zijner bijzondere functie; ook de verplichting heeft aan 't spel deel te nemen. Vooral pleegt hlj den
eersten doelman te vervangen, zoodra deze om de eene of andere
. reden uiet op zijn post is. Op dezelfde wijze begeeft zich, zoo
dit noodig is, de tusschenman naar bet tweede doel. - De
oplettendheid der veldpartij zal vooral steeds op dien looper
gericht zijn, die het meest vooruit is, (daar hij vol gens regel
22 alle voJgenden terughoudt) bljzonder als hij eerst het derde
doel zou bereikt hebben en het tweede en eerste ook zou bezet zijn.
Regel 8, 12b en 14b (wier doel is te voorkomen, dat de toewerper, tengevolge van de laksheid of ongeschikt van den slager,
zich niet vergeefs aftobt) kunnen ook z66 gelezen worden: De
bal van den derden ,,geldigen worp", dien de slager niet aanraakt, geldt als getroffen; derhalve wordt van den eenen kant de
s1ager-looper, maar moet van den anderen kant ook, volgens regel
12a, dadelijk ,,af' worden, zoo deze bal door een tegenstander
wordt opgevangen.
Regel 7, .14c en 28a. zorgen, dat de tegenwerper bet slaan niet
al te moeilijk maakt. - Zoolang de spelers in 't toewerpen
nog niet goed bedreven zijn, zou bet aanbeveling verdienen, de
vier ,,ongeldige" worpen op vijf te brengen, gelijk men ook de
drie .geldige worpen" in 12 b en 14 b, in 't begin in vier kan
veranderen. 't Spreekt van zelf, dat die dan als regel moeten gelden,
evenals alle wijzigingen door bijzondere plaatselijke omstandigbeden vereischt (als daar zijn de omgeving van 't speelterrein enz.)
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Aanmerking.

Bovenstaande regelen zijn de wezenlijk elementen der ,,Playing
Rules of Professional Base Ball Clubs" (Spalding's Official Base
Ball Guide. American Sports Publishing Co, New-York, City.
241 Broadway).
Met deze te vertalen werd eenerzijds getracht de hoofdstukken
XXIl en XXIII beter te doen verstaan en van den anderen
kant te gemoet te komen aan bet verlangen dier jonge lezers,
die bet spel van Tom Playfa~r onder hunne vrienden zouden
willen invoeren. Bovenstaande regels stellen een werkelijk Doelloopspel voor, alhoewel zeer vereenvoudigd. Die beide doeleinden
gedoogden namelijk niet, al die talrijke, tot in bijzonderheden
afdalende voorschriften te geven1 bijv: wat er gebeuren moet,
wanneer de bal de kleeding van den spelrechter aanraakt, wanneer de bal meer dan 230 voet over het slagdoel naar achteren vliegt enz. Dergelijke bepalingen zijn onder de eigenaardige Amerikaansche toest~nden evenzeer gerechtvaardigd, als
zij voor den lezer van dit verhaal (en van Claude Lightfoot, mede
bij de uitgeefster dezes verschenen) gemist kunnen worden.

BIJLAGE II
Uitspraak en beteekenis der vreemde woorden in dit boek.
De lettergreep, waarop de klemtoon valt is VET gedrukt.

Aldin e. Spreek uit a.oldin. De a houdt het midden tusschen
de korte a en korte o.
Archer. Spreek uit aatsj-er.
Base Ba IL Spreek uit bees baol De a als in Aldine.
Beakey. Spreek uit biekie.
Black. Spreek uit blek. (Zwart)
Carmody. Spreek ui t kaamod-fe.
Conway. Spreek uit kun-o~wee. De oe v66r de w zeer korl
Cleary. Spreek uit klier-i.
Danes vi II e. Spreek nit deens-wil.
Dollar. Spreek uit doller. Hoofdmunt der Vereen. Staten
= f 2.40 N. L. 5 Francs. 4 Mark.
Donne I. Spreek uit dunn-el.
Drew. Spreek uit droew.
Fanning. Spreek uit tenn-ing.
Farm. Spreek uit fa.a.rm. De r wordt haast niet gehoord.
Farm = landgoed, boerderij, .hoeve. Farmer = boer, pachter.
Fort. Spreek uit foor.
Francis. Sp reek nit frens-is. Frans, Franciscus.
Fred. Spreek uit /red. Verkorting van Frederic.
George. Spreek uit dzjordzj.
GentJ.eman. Spreek uit dsjentl'men. Heer, beschaafd man.
Green. Spreek uit krien. De k zeer zacht. (Groen.)
Hartnett. Spreek uit baart-nett. De r nauwelijks hoorbaar.

Hydrustatie. Spreek uit haai-dro-stet-ik. Waterweegkundfg~
James. Spreek uit dzjeems. Jacobus, Jacob.
Jane. Spreek uit dzjeen. Johanna, Jaantje.
Jeff. Spreek uit dzjef. Verkorting van Jeffri=dzlef-ri. Godfried.
Jimmy. Spreek uit dzjimml Verkleinwoord van Jem=dzjem,
een verkorting van James. Jaapje.
Joe. Spreek uit dzjoe. Verkorting vrn dzooz-e/=Joseph.
John. Spreek uit dzjon. Jan.
Johnny. Spreek uit dzjon-i. Verkleinwoord van John. Jantje.
Harry. Spreek uit berr-i. Verkleinwoord van Henry, wordt
echter meestal in de plaats daarvan gebezigd.
Inf i rm e ri e. Spreek uit in-feurm-er-ie. In kloosters, kazernen,
uitdrukking voor ziekenzaal met keuken, apotheek enz.
Kate. Spreek uit keet.
Kansas City. Spreek uit kens-es sit-ie.
Keen an. Spreek uit kie-nen.
Knickerbocker. Spreek uit nik-ker-bok-er. Korte broek
Mary. Spreek uit meer-i. Maria.
Master. Spreek uit maast-er. Mijnheer, meestal als titel voor
ongehuwde heeren gebruikt, met hun voornaam=master John.
Meadow. Spreek uit med-doo.
Merlin. Spreek uit meur-lin.
Middleton. Spreek uit mid-delten.
Miss. Spreek uit mis. Jongejuffrouw, ongehuwde drune.
Mister. Spreek uit mis-fer. Heer, mijnheer. Titel voor heeren
met bun van, bijv. Mister Playfair.
Mu I I an. Spreek uit mull-en.
Pawnee. Spreek uit paan-i.
Percy. Spreek uit peurs-i. Voomaam.
Phelan. Spreek uit 8-len.
Pitch. Spreek uit pits}.
Play fair. Spreek uit plee-feer. De tweede lettergreep zweemt
na&I' de- half-lange e.
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Prairie. Spreek uit prer-ie. Landstreken in 't stroomgebied der
Mississippi, met gras begroeid, zacht golvenden grond.
Pu I l man n. Spreek uit put-men.
Red Clipper. Sp reek uit red-klipper~ ,,Roode Treffers" of ook
,,Roodpunten" naar een uniform met roode stippen.
Ryan. Spreek uit raain.
Sadie. Spreekt uit sed-die.
Sauce. Spreek uit soos.
Sissy. Spreek uit sis-sie. Verkorting Cecilia ook van Francisca
Sir. Spreek uit seur. Mijnheer. Aanspreek-titel.
St. Louis. Spreek uit seent loewies.
Tom. Spreek uit tom. Verkorting van Thomas.
Tommy. Spreek uit tom-mie. Verkleinwoord voorTom = Thomasje.
Tramway. Sp reek uit trem-oewee. De oe v66r w vlug met deze
ineensmelten.
Underwood. Sp reek uit under-oewood. De oe v66r w zeer kort.
Vane. Spreek uit veen.
Washington. Spreek uit oewosschingten. Hoofdpl. der Ver.
Staten. De oe voor w zeer kort.
Whyte. Spreek uit oewa.a.it. De oe voor w zeer kort.
Will. Spreek uit oewill. Verkleinwoord Vl\ll Willy. Ons Wim.
De oe voor w zeer kort.
Willy. Spreek uit oewil-lie. Verkleinwoord van William. Ons
Willem. De oe voor w zeer kort.
W i 11 i am. Spreek uit oewil-jam. De oe voor w zeer kort. Wilhelmus.
Wynn. Sp reek uit oewinn. De oe voor w zeer kort.
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